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Ab Urbe Roma principium. cuius ncquc
l1i toriam cnarrarc nequc antiquitate aut
mores e.rplicare n eque ,empiterna in genus
hum anum merita laudare in animo e t, sed
m onumentum tractarc instituimus et clarissimum ct praestanti" imum singulari fortuna
conscrvatum, quo ipsius Urbis quae antiquitus fuit fa ies a tque figura continetur, formam dico i. e. ichnographiam se u delineationem Urbi Romac marmori inscriptam, musei
Capitolini in io-nc dccu . quam scimus Scpt1m10 cYcro et Caracalla imp ernntib.u i. e.
-ante a. p. Chr. n. 211 et post Septizonium
a. 203 dedicatum factam et propc Forum
Romanum a dificii quod inde nomen cepit
templum Urbis Romae muro qui est pone
ec le iam S . Co m ae et D amiani adfixam
fuisse, cuius fragmenta sacculo XVI r eperta
po tquam apud F arne io fucrunt aeculo
cir it r et dimidio abhinc in mu eum Capitolinum tran le ta et scalarum muris immissa
unt ut indicat ins riptio adiecta ha ece: ' fragmenta ichnographiae vctcri Romae in Ro-

muli templo ad viam sacram olim effossa et
ad Farncsiana aedc translata Beneclictus
XIV p. m. in Capitolio munificen.ti sime collocavit anno 1742 ', ubi omnium adhuc admirationem et studium movent quotquot Urbis
aeternae monumcnta adcunt. habemus igitur
formam Urbis Romae aetatis cverianae, modulo ad ducentesimam et quinquagesimam
partem redacto tabulis marmorei , incisam,
tcmpla dcorum delineata videmus, nomina
in -ripta, cximia monumcnta a populo Romano in Foro exstructa quae hodie exstant
r ec gnoscimus, conspicimus et opera publica
et insulas domorum, thcrmas, basilicas porticu que et cum circis theatrisque aquarum
ductus, hortos, horrea et macella atque tabernas, lacus et balnea, areas et vias vi osque, insulam alveumque Tiberis et scalas
quibus ad amnem descendebatur, scalasque
rursum quibus ad cenacula domorum pergula quc salicbant, minima quaeque satis
fideliter expressa et accurate repraesentata.
quac quamvi minuta fragmina upersint et

IV
disie cta membra sp cciosissimac im;iginis ct in
.his adm odum pauca quac aut n ominibu s insc riptis aut ipsa fo rma dis tinguer e liceat, tam en · Urbem dcm ons trant eancl em atquc ipsi
cr iptor es anti4.ui dixcrunt ,-clut Cicero de
k g . agr. 2, 35, 96 ' n on optimis Yiis , angu s ti ssimis scmitis ', aliis partibu s tam en ut est
a pucl T aciturn ann. 13, -J.3 ' dimensis vicorum
ordinibu s ct latis Yi arum ~patiis' cxstructam , ' a c pate fo.ctis arcis additisquc p orti cibu s
quae fr ontem in s ularum p rot eger cnt ' ut p ost
in ccndium Nero fc cit.
frag m cnta forma c Capitolina quorum quanta
sit apud top ogrnph os laus atqu e pr_e tium n em o n on intcllcgit, omni qua clig-na sunt a rtc
cclidit H enricus Iordan in lihro eximio ' Forma
Urbis R orn ac r cg·ionum X lllI. Bcrolini 18 7-+ '.
qu ae p ostca r cpcrt a sunt, velut lorm a a ce:li s
Cas torum c t ea quac a Farn csii s muri s faciendis olim a dhibita anno 1888 in lucc m
r cdi enmt n cquc tamen adhuc publi ci iuris
fac ta s unt, n -'1 quac p os tea viri d octi ml
coniungencla ct illu stra nd a fn 1gm cnta contulerunt , di]jgcnte r inclicata h ab cs ap ucJ c um
4-ui r ecentissimus U rbi s R om;i c topogr aphu s
e:xstitit Otton em Rid1tcr (,r. ~\luellc r H andbu ch dcr Alterthum s-Wi sscn sch a ft J (1889)
p. 7'2-:> sqq. ; ,-clut Trend c lenburg iu s ct Lan cian iu s cgr cg-ie vid crun t coniun g;cncJ:1 essc
fr. 37 ct t,6 LLuibu s contin e tur din1 s \ 'ictoriac ct ,·icu s T uscus rnm ac dilic io q uodam Scn ~ri e t Carn eal lac, auL Lam·ianiu s ;1llrnirabili
acumin c co mpos uit fr. 10. 11 ct 109 porti c um
Livia c cum thermis Titiani~ cxhib cntia, ct por tic-us P ornp c ianac prnc te r rr . 30. 3 1 rc n1pcrnv it fr. l lO (c f. l o rd. adn. ), aut dcnique l-Tuelsenu s fr. 163 cl l-+-+ coniunctis p c rspcxit cle·cribi p a rtcm d omus . _ \u g us ta nae in Pala tin o.
qu orum in vcnti s qua c comparari possint
eg o n on hab eo, p a u ca t;1men s unt qua e adcl cr e posse mihi videor e a de quacstion e
q uae semp e r imprimis s tudioso rum m cntcm
in s ti g avit qua cqu c ni f;11l or omnium es t g rn-

\"iss ima , 4ua c est de direction e fo rma c Urbis
R omae . hoc cnim iam inter omncs con s ta t
forrnam Capitolinam certo n on ita fui sse
di sp ositam ut nos nunc situ s urbium tcrrarumqu e clepinger e solcmu s i. c. ut in s umm a
r cgion c s it s cptcntrio, in ima m eridies, a sinistra partc occidens, a dextcra oricn s, vc rum
siquiclcm n omina ita insc ripta essc cxi s ti mancla s unt ut qui formarn muro adhac r entcm p ros picc rc L r cclc de plano lcger c p osset,
s ummum fui sse inte r oricntcm ct m ericliern .
primus obscn ·av it ct certiss imi s a rg-umenb
clem ons tra vit Huclscnus qui fr . 10. ll. 109 a
Lan ci ani o comp ns ita Yidi t nn sam pra e be r e
ad L[Ua cs ti o nc m diu multumquc a g ita tam p ersn lY eml a m. itaquc 4.uo r es faciliu s p cr spiciatur, ilia rragm cnta oculi s lcctori s s ubiciarn ,
ctua c in ca lcc di ssert a ti on js c.x pressa r cp crie t,
nam ab hi s ips is optim c n ost ra p roficisccttir
disputat io. vj dc mu s p orticurn in rn ontc p ositam ,·ias qu c ad cam fc r entcs , viclcmus vicos ma g·n amqnc m olem o pcris publici. quid
frn g m enta s ip:nifica rcnt m ox intellectum es t.
n am porti cum L ivia c scimu s in r egion e 111
coll ocatam i'ui ssc, fr. 109 autcm quae r cst,rnt
op cri s puhli ci nulli ,tlii a cdifi cio com rcniunt
ni s i rnn spi cui s the rmis Titi a ni s ibidem siti s
qu a rum rud c ra :1mplissirna mlhu c ser vantur.
tmd c apparui t po rticum Li\'iac olim ,t la-·
t cr e scpt cn trionali th e rmarnm ruisse. habcs
a ut cm in his simul ct s pec im en a rti s a tq ue
rati on is qua dclin cata csL lorma Capito l ina ,
ct n1ria e fo rtuna c qu a ili a frnµ;m cn ta ad
n os p e r,-cn e runt. na m fr. 10 c t 11 q uae anno
1867 p ro pc ipst1m parict c m in 4u o olim collocata fuc runt un a dfossa · s unt r cctc con iun cta d ccJit Iordam1 s, scd dcsunt fru s tu\a
inte r ]1 oc: c t mum, coniun gcncla tam cn fui sse
cum iis ctiam frr. ] 09 cludum r ep crta prirn t}
obtutu appar ct ; fr. 109 autcm solum ex
partc c::-.:stat (fr. 109 b e t ] 09 c), altc rn a Tren ~
clelcnburgio ct Iorclan o ex dclincation e V a ticana sacc ulo XVI fa cta s upplcta es t qua c

V
.se n-a ,·it fr. 109 a ct 109 11 • cxirniam Lancianii conicctur~m1 qui r ettulit Gattius immemor
tum f uit tabulac XXXVII, 3 Iordani qua acldic.lit ilk irnagincm rr. 10 ct 11 st,1tim post
fragmcnta rcpc rta pi<:tam, qua co11tin cntur quacdam in tabula n, 11 omissa . inest
enim in rnarginc (x ) ut rcrc in marg-inibus
fu crunt fo ra men ferris a ptum q uibu s tahulae
marrn or cac qua c murum laturn l'ircitcr m.
23 , al tum m. 13 i. c. rn. q uadr. circitcr 300
contcgehant reµ; c rcntur atquc cnntiner entur,
ut l't iam in ipso muro latcrkio fo rnmina illa
daYorum adhu c discc.rnuntur (v. Io rc.lani ta b.
X:XXV, 1). anirnac.ln:rtit Hu elsenus ct intcllcxit inc.licari hoc marg in c fragmcnti n ostri
ca csurarn sin.: cornmi ssuram tahularum LLllibus fc r c mc trum unum latis, ]ongis du o ct
a ltcrni s orc.linibu s positi s i. c. c rcctis trnn sv cr s i ·quc , ut c.\ ipsis fo raminibu s pari cti s
-eolligitur, fo rm a m a xim a n mstaba t, c;_1esura s
a utem scqui lin cas h orizontalcs ct v cr ticalcs
q. cL ips iu s muri c t a cc.lilkii con scntan cum est.
acccc.lit quoc.1. ichnogrnphia incst ut cliximu
thcrrnarum Titianarum 4 uarum ruc.l cra satis
ccrta h odi cqu c supe rsunt, ad cst c.l cniqu c in scriptio P ORTICY
LIYir\ E qu ac ut ck
plano lcgatlll ratio po tulat. unc.l c conclusit Yir sagac iss imu s ct haec frag-rn cnta ct
forrnam C 1pito]inarn uni,•<_T sa rn c.lircctarn
fui ssc ex orie ntc hrumali (nam cr ro rc <..' alami pm SEst s criptum est SO \' est bullet.
dell' in st. l S89 p. :2) i. c. axem habui ssc cun dc m L[UCm Circus .\laximu s ct ,·ia .A ppi a ,
quorum n omina n c secunc.lum lat ern Cir ci ct
viac :mt ab im o ad s ummum incisa aut a
s ummo ad imum cxarata fa s tidium cx ci t:1rcnt
intucntium ita L'O lurnnac in star scripta sunt
ut littcr a litterac subic cta sit s icut in ,·asis
Panathcnaici s alii squc Yidemu s.
atqu e r ectissim c illc quic.lcm . sunt tamc n
alia quibu r e
onfirmatur et omni::; dubita tio tollitur. namquc 4uoc.l m a rg·in cs lapidum vidit ccrtum indi cium essc totiu s di spo-

s1t1011is, quoc.1 mirum sane fug-issc c um alios
tum fonlanum qui margines notavit fr. 170.
179. 184. 5 1. 178, cx stant margines intcgri
diam nliorum fra g m entorum quihu s n ota Ur bi s monumcnta cle ' Cribuntur, qu,imqu am forarnina clav is ferrcis ac1aptata proptcr rnl ccm
parictum Capitolinorum n on iam cli spiciuntur.
Yclut est n obilissirnum fragm enturn 36 Sacptorum Iuliorum qua e sccunclum \ Tiarn Latam
di sposita Cuissc cons tat, cuius margo qu cm
rccognosccr c n obis Yickmur si,·e commi ssura
cum ipsa \Tja Lata ang-ulum cffi cit l'ircitcr 35
gracluum, iclem Yero ad amuss im inter est
in.tcr Viam La ta m ct Circum :\Iaximum ; de
inscripti onc autcrn fr. :~--1- ct 35 infra c.1.iccndum
e rit. hab emus p orro fr . 31 p orti:cum P ornp cia nam, quoc1 ita rr ;ic tum est ut de marginc
dubit,1ri non p ossit. iam c um p orticu s illius
th catro P ompei aclicctae sitt~s sat cognitu s
sit, facili c.lirn cnsuration c a sscquimur h an c
qu o4uc tabul a m si ali cuius fo rmac pars fuit,
ci in scrtam fui ssc L[ll ac Circum :_\,f aximum
cxhibc ret pcrpcmlicularcm. quid quod iam
ex sp:1 tio quoc.l est inter Sacpta ct p orticum
P ompcianam quodarnm odo de tahuiae scu
tabuli s quae olim intcrfu crc coniccturam facc rc licct.
scc.1. tit ac.1 frn g m entum porticus Li,·ia e infra propositum rcc.l eamus, qu o11iam func.l.am cnta s atis ccrta parata sunt, Yid camus quid
ind c ad alia fra g m cnta r cctiu s intellegencla
pcti possit. ac primum qui ckm n otanclum
est titu lum acc.l.iti.cio n cq uc s uprascriptum
essc n cqu c subscriptum ,·erum in scripturn ,
n on tam en imo aut m cc.lio spatio, scc.l parti
s upcri ori. atquc hanc.: qua dratarii illiu s qui
fo rmam sculps it cons uctudincm fu issc ex fr agm cnti s superstitibus_f:tcilc colligitur. ita cnim
m ore y cr c ,tntiguo n om cn scriptum est fr. --1L VDYS I :iIACNVS, fr . .t-9 BALNE Vi\l
CAESAR.IS, fr. ;>2 BAL Eum COTINI, fr. 53
HORRE A I CANDELARI . , fuit inter rnlumnarurn ore.lin es s upcriorcs fr. 31 portinL

VI
pornpeiaNA, in fr. 76 mutilo ... NAE., fr. 88
diaETAE Iuliae [?), exstat denique in fr. 37 /86
aedificii spatiosi cuiusdam ad vicum Tuscum siti areae superiori incisum SEVERI
ET An TONINI AVgG I NN; ctiam in fr. 26
BASILica VLPIA verba quamquam transversae inscripta paullulum elatiora videntur.
altcrum praeterea in imagine porticusLiviae
cognoscitur idque gravius. nam inscriptione
quam maxime fieri potest cardines aedificiorum ad quae pertinent sequi videmus. quocl
tamcn in nostro fragmento non observasse
lapi.darium in conspicuo est, ascendunt enirn
paullum litterac ut ita dicam atque a posjtione porticus declinant. quod etsi cui foritan in delineationc parum accurate ut
aiunt confecta haud ita magni. esse videatur, tamen ea re explica~ur quod opifex
non tam propter situm formae aut tabulae
marginem delapsus esse quam id egisse videtur ut titulus legenti aptior esset i. e. cum
porticus ipsa deviaret, ad axem parietis et
totius forrnae magis accommodaretur; atque
ita declinavit Hle ut qui cardo formae fuerit
dubium esse nequeat.
quae cum ita sint iam apparet ex directione formac et consuetudin e lapidarii penitus perspecta de ceteris fragmentis rectius
iudicari posse. ita enim h omines comparati
sumus ut sua quemque trahat consuetudo,
partim ea a maioribus accepta et aevi moribus conformata, partim propria indole prout
fert fortuna constituta, artioribus ·a utem quam
nos antiquitus erant legibus adstricti, nequc
vero vcl in fabro hominis naturam recognosccre pudeat. itaque hoc primum agamus ut
ex ceteris quoque fragmentis quern sequatur u sum eliciamus, aeinde quae his rebu
confici videantur colligamu s. ja m sicubi spatium deficiebat, nomen n e tum quidem subscripsit, sed supra posuit. cuius r ei luculen tum exemplum est fr. 33 portiCVS OCTAVIAE ET FILippi uno ver siculo exaratum

ct s uper porticus secundum columnas scripturn. duae erant porticus, superior Octaviac
cum templis quorum tituli suus cuique s upercriptus est [AE]DIS IOVIS minoribus propter spatii exiguitatem litteris, maioribu
EDIS IVNONIS, Philippi inferior cui incst
templum et nomen item supra scriptum AEDIS HERCVLIS MVSArum. optime igitur
nomina in intervallis collocata neque ichnografia aedificiorum litteris intersecta aut obscurata. adsunt porro nobilissima fragmen ta
Fori Romani de quibus infra videbimus. deinde fr. 95 in quo miro sane casu servat,fe
sunt litterne eaedem quae in fr. 33 perierunt
PORTICus supra ut vidctur ct intra earn
Edes; conferas etiam fr. 6 AEDES duo bu
templis minoribus superscriptum et fo r sitnn
fr. 48 baLINEVM , AMPELldis, fr . 20 THEATRVm nequc enim quae supra sunt ad thcatrum pertinent, fr. fS cASTRA MISE naTIVM
alia.
iam ubi nomen mediae imagini inseruit
operam dedit ut et a s inistro et a dextro latere aequum fere distaret. cuius rei cxempla
afferre nil attinet. idem fecit nisi forma acdificii aut situ vctabatur cum nomen duobu
aut pluribus versib us exarandum er at. vclut fr. 53 HORREA I CANDELARIA et imprimis fr. 37 /86 ubi verba c um per aream quoquo modo scriber e liceret, ita script a sunt,
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e c rationem quivi viclct, ad amu sim
ubiecta
int medio ersiculo primo. qua
re demon tratur ho cuiu nomen ignoramu aedificium eiu elem Severi qui forrnam
ip am fa i ndam curavit itemque in criptionem insignem locum obtinere. atque vicus
Tuscus cum angulo recto tran versus it
Circo Maximo, nonne putabimus bane inscriptionem cum nomine ip iu Severi arcae ut olet superiori secundum murum vicum Tuscum
prospicientem tanta cum cura ita incisam
es c ut pror u in plano e set atquc ut verbo
utar horizontali ? itcrum igitur atque iterum
quae porticu Liviae fragmento cdocti sumu
onfi.rmantur et corroborantur.

iam

ero ut ingula dein ep per equamur,

hi ob er ationibus colligitur ludum magnum
ubicumque situ fuit directum fui e ad cardinem formae scu Circi Ma 'imi; conficitur
r e de fr. 28, nam apparct infra verba THE TR M I .AR CELLI olim caveam fuisse utpote maiorcm aedifi. ii partem nunc deperc.litam, atque cum nonni i paullulum declinet
~in riptio a ardine Circi Maximi neque ta.m en ut illc in columnae formam de cribatur,
,--iterum do 'Umento c t Cir um vere fui e
Capitolinac formae ardinem. at contra opinionem vulgarem demon t.ratur hecaTOSTYLV 1 fr. in non alternm porticum fui sc
.a Pompeiana diver am. adiacet autem portius Pompeiana theatro Pompei cuitl situm
novimus, cuius nomen THE TRVM pompEI
scriptum est e undum hemi yclH partem sinistram, quasi formam animo reprac entamu
tangit lin am horizontalem, quod ip um quoque ut intuenti in plano e set factum esse in
aperto e t. porticus igitur et nomen porticu
ut olet inter olumnarum ordipompeia
ne
uperiores in ertum de linant, hecaTOSTYL VM autem eandem porticum declivem
equitur neque lin am qua infra po ita e t
eamque minu deviantem quam Hecato tyli
partem e e xi timarunt. nome'n maioribus

litteri infra adiectum documento esse videtur
quanta admiratione porticus illa Pomp iana
etiam tum ab omnibus digna haberetur. eandem ob causam fr. 60 MA CELLVM iudicabimus inscriptum fui se operi cuiu forma
periit, fr. 87 MAG I p ertinere ad aream
quandam, de fr. 44 ADONAEA dubia re
e t quor um nomen referendum it.
fr. 3 conspicuum e t onfinio duarum recrionum. nomina insunt primae MVT TORIVM et duoclecimae AREA RADICARIA
atque ita dispo ita ut par e t describenti formam Severianam illud sinistram ho c dextram
partem tenen . intercedit larga
>-Cji::o>~
sive ppia fuit ut visum e t Richtero, cuius litterne in columnac formam collocatae item atqu e areae racli ariae in criptio Yiam indicant a
linea Circi non di tantem qualis e t ppia. mutatorii tamen nomen de linarc maluit quam
longius ab ipso open~ abe e ita ut cui aedifi.cio tribuendum e set dubitari posse nullo
modo pateretur. item fr. 45 AQVE DVCTI IVM
ar ubu Claudiae ut videtur aquae ita apponitur (a dextera ut solet itemque fit spinae
in Circo Maximo) ut ad horum ductum exactum incertum non it quo pertineat, licet
aqua ipsa quantum quidem cimu a cardine
Cir i Maximi paullum discedat. item anxie
cavit ne male rcfcrrctur inscriptio fr. 59
qua e ita meliu intellegetur, nam cum formae
cuidam circulari nomen apponcndum e set,
e aravit ita 1 V CH ut monumentum litter
ri superne qua i coronaretur.
e t tamen ubi monumenti a cardinc declinantis titulus ut in porticu Liviae vidimus
in obliquo ponatur quo magis in plano sit. id
quod cadit inprimis in fr. 27 in quo .quamquam
nil fere uperest nisi CIRcus I FLAMinius
litterarum tamcn ordo atque dispo itio indicat ea neque spinam Circi sequi neque ei
e se transver as. ac si ponimu medium

VIII
yersiculum alterum mcdio priori ita subiectum fuisse ut hac linea significetur axis Circi,
angulus efficitur circiter 25 graduum quo
re vera Circus Flaminius distat a Maximo.
proindc ut theatro Pompei subscriptum ita
Circo Flaminio insc1iptum nomen eum in
modum iudicabimus ut contra ipsius aedificii
formam de plano legi posset utque et initia
et exitus utriusque versus aequum abessent
a lateribus Circi. erat autem inscriptio Circi
in parte superiore intuenti formam i. e.
orientali hemicycliiquc exiguum servatum est
yestigium lineola quae ante vocem FLAMInius conspicitur.
alterum scripturae e formae clirectione derivatae indicium inest in fr. 51. BORRE
LOLLIANA ita secundum lineas fabrica
exarnta sunt ut decet, a dextra parte margo
integer exstare videtur, q uare cum de alveo
Tiberis dubitari nequeat Iordanus recte locum
adsignavit prnpe Testaceum montem et ni
fallor inscriptionem optime cum forma quam
ille credebat meridionali convenire putavit.
aliam tamen fuisse directionem formae sat indicant litterae ipsae, quoniam non solum exeuntes secundi versiculi primum excedunt, verum priores etiam recedunt quare non mirum
est ab altera parte mu.ri intermedii exstare
solum litteras LOL, ab altera LIANA. de
margine autem iam fallax repertum est indicium.
iam ut ad ea fragmenta transeamus quorum inscriptiones cum plures sint altern alteri ex transverso apposita sit, magnus numerus est in ichnographia Fori Romani.
nomina ita scripta sunt ut infra exhibentur.
ac nomina Castoris Saturni Concordiae ipsis
aedibus ex more lapidarii supra imposita
sunt atque ita fere aedes ipsae sunt constitutae (cf. Nissen mus. rhen. 1873 p. 535) ut ex
formae directione tituli in plano sint, basilicae solum (in qua disponenda 11 gradibus
aberraturn est cf. Jorclan. Forma p. 15, 2 nisi

cASTORIS (rep. a. 1882}
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forte in schedis Vaticanis peccatum est) inscriptum est idque quo commodius legatur
secundum longitudinem illud quidem, sed
contra omnem regulam a basi propius distans et formam si respicimus ab imo ad
ummum conversum. unde colligitur formam ita exhiberi ut qui legeret ei basilica
Iu_lia totaque illa pars U rbis sinistra esset et
inscriptio quae propter spatium latus longum
basilicae sequitur infra posita et oculis tamquam propius admota esset. atque eandem
ob causam Graecostasis nomen monumento
ubscripturn est. item res se habet in fr. 26
et 26
"'
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BASILica VLPIA

§ 1
ubi nomen basilicae quamquam 10 vel 15
gradus declinat a cardine sequitur latera 1 11BERTATis attio sive quidquid fuit inscriptum
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seu sub criptum est ita ut formam intu enti
a sinistra mn nu cssct.
quare quaestionem movet fr. 6, quod de

.j AEDES
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acde T elluris cogitan Iordanu r egioni IV
attribuit. guod utut est hoc certe ex more
guadratarii concluditur ~Lcdes uspicere, non
tamen vicum in Tellurc in plano stetisse.
quae res optim e convenit cum dircctione
t cmplorum quae ita fore ab antiquis constitula fui se comp rtum habemus ut solem qua
declicationi die oriebatur prospicer ent. itaquc cum sinistrorsum magis converti non
po sint n e ,·erbum in Tcllure r esupinum iaccat n eque dextrorsum n e templa sub m eridiem cadant iam certo quodam modo conicere licct acdes supra propositas (ct adem
directione coniun tas ut aede Iovi et Iun oni
porticus Octaviac, aecles Honoris et Vfrtutis
a nte P ortam Capenam ) dedicata fuisse irca
olstitium hib ernum quod Romac gradu circiter 302 abest a m ericli e. quorum deorum
fuerint dubium n on e t cum in hemerologiis
ad d. 13 D ecembris adnotari videatur ' Telluri et Cereri in Carinis' (cf. Becker p. ~24. 528).
iam vero res ad liq uidum perduci posse
videtur de fragmento 2 difficillimo.

utrimque positis demonstratur. regionis XIII
cur non meminerit Iordanus nescio nisi quod
aut ipsa inscriptione MINERBAE aut similitudine fr. 3 seductus aut sua de directionc
formae falsa opinione deceptus esse videtur. at
celeberrimum fuit tern plum Minervae in A ventino, et in hcmerologiis ad d. 19 Martis lcgitur ' artificum dies quod Mjnervae acdis eo
die est cledicata ', contra sollemnia . a era celebrari solita 'Minervac in A Yentino' ad d.
19 Iunii adnotatur (cf. O-v. fast. 6, 722). eo
die quern ut teneamus ratio postulat sol oriebatur R omae circa grnclum 236 a mericlie ut
fit ab astronomis numcrntum i. c. prope sol-.
s titium aestivum. qu,1e cum ita sint pcrquam
fadli di po itione a scquimur acdcm i\Cineryae in forma subiectam fui sse domui Cornificiac, at confinium r egionis XII et XIII quod
ip a Yalle qu a rnons AYentinus clividitur
cffici consentaneum est, penitus congruere
cum linea columnarum quae voci CORNJFICIAe subsunt. r em simplici ductu linearum
aliquo modo significatam oculis subicinm
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Cornificiae domum rcofonis XII fuis. c Notitia
docet,· aedcs Minervac et in I et in XIII erant,
utraque autem regioni XII adiacet. intervallum regionum in forma ·nullo modo notatum
videmus, non tamen esse viam Appiam quae
intercedit quaque regionc I et XII seiungi
exi~timant ipsi , angustiis spatii et aedificiis
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itaque iam profligata quae tio est, nam et
CORNIFICIAe suum sequitur ordinem neque
ichnographiam turbat (nam solum fr. 88 inscriptio diaET AE Iuliae lincis formae miscetur), et MINERBAE cum propter exiguitatem spatii neque inscribi neque supra scribi
posset ab imo ad summum secundum fron 2
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''·

tern tcmpli ut tieri solet, ita tamen exaratum
est ut partim extra partim intra posito verbo
cautum csset ne quo pertineret incertum relinqucrctur. mud ergo summum opi:ficis fuisse
studium diccmus qui t anta cunt id egit ut
ubi fieri posset inscriptio aut de plano legerctur aut secundum ipsa aedificia poneretur,
scmpcr tamen nc a suo opere seiuncta vitlcrctur quam maximc cordi h abuit neque
cam libcrtatcm sibi conc~ssam putavit qua
nunc omncs utimur cum nomina qua spatium
suppctit modo plana aut transversa, modo
:1sccnclentia aut clecurrentia figuramus. hoc
mltcm iam nacti sumus ut et Corni.:fidae
domus ct Minervac acdes Avcntina (dcclicata ante a. 547 ab u. c. a. cl. XIV Kal.
.\priles, ab Augusto refecta cf. Aust de
~tcdibus sacris populi Romani diss. Marpurg.
1889 p. 19) quibus iere locis exstructae fuerint cxploratum haheamus.
·
leviora ut lcviorc pcclc pcrcurramus, fr. 5
quac supra cASTRA 1.USE naTIVM cxstant
.. . UCAL (?) I ... MENTARIA certc non suppleri possunt armai'dENTARIA cum haec
rcgioni. II et Amphitheatro conv<;niant ncquc ca formam intucnti castris Misenatium
propc thcrrnas Titianas sitis supcriora cssc
possint. fr. 21 si in schcdis Vaticanis rcctc
-crvatum est, titulus rEGIA item in plano
cxsUtissc vidctur atque cetera nomina Fori
Romani, cleclinavissc Yero a forma ipsius
monumcnti. fr. 61 quo famosa illa -verba
NAVALEMFER perhibentur, cum in fragrncnto superstitc NA litterac distent a formac
Jineis si inscrip6o in plano sletit et Tiberis
rnnnis a sinistrn parte fuit ut fuissc prnbabilius Yicletur, ncscio qua rcgionc navalc illucl
fuerit nisi forte supra pontem Aelium, contra si Tiberis dexter fuit inscriptionem legenti
satis bcnc convenit cum loco Campi Martii
quo vulgo Navalia fuisse putantur ita ut ipsi.us campi spatia vacua in fragmenti partc
s inistra compareant.

vicos par est ita indicari ut nomina ipsum
artum vicorum spatium scquantur, descendant itaque ac rursus ascendant prout loci
natura atque situs postu]at, nl fit i~1 cli.vo
Victorine fr. 37 qui cum re vent saliat ad
Palatinum in fqnna Capitolina desccnclit. cf.
fr. 7. 9. 63. 93. quodsi vicum bublarium in
hunc modum fr. 62 designatum viclemus

. . . ~~~~->(./)'
sequitur eum secundurn canlincm formac situm fuissc ut viam novam aut App iam fr. 3
ct Circum :M aximum fr. 3D. 40 .
rcstant fragmenta ct gra vissima ct longc
omnium diffkillima 3.i. 3:'>. 36 Sacptorum Iuliorum, guac ut rcctius forte quam adhuc factum
videtur intcllcgcrcntur ea re solum perfccimus quocl seclulo in artcm ~1lquc quasi manum lapiclarii inquisivimus. quac si i.n Iordani tabula XXX VII qua fragmenta Capitolina synoptice cxhibuit co quern clemonstrntum
habemus online convcrsa - lorclanus cn im
animo sihi finxit rnericlicm in surnmo fuissc
guac adhuc vulgaris est opinio - littcrac
mae magnitudinc insignes turpitcr inn:rsac
iacere videntur - nam clc marginc constarc
supra diximus - quamLl llil m nulla omnino
causa apparct cur littcrac fotcrcnlumn iis insertac hanc potius quam illam partcm scquantur. yuac res adco a Yeri similituchnc
t.otiusque formac guam cxploravimus indolc
abhorret, ut ne cum iis faciamus qui ck his
fragmcntis dcspcnmtcs iam ullum ccrtum ordinem atquc disposi.tionem formac csse ncgant atquc ad Judihrium 11ulla lccturorum
habita rntione con(eclam cssc profitcnlur,
fragmentis suam scclem propriumquc orcl in cm
utut fict rccupcrnndum esse cxistimcmus.
ac primum quidcm titulum iuLI1\ yui utri
lateri porticus con veniat intercolumnia quam
clarissimc demonstrant, nullo tarnen modo
crecli potest dexterae quac est s i in scriptionem sequimur s imulque inferiori quac est
formam aspicicnti parti incliturn fui ssc, nam
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11t contra morem opificis est, ita nil obstabat
4uin rccte faccret nornenque cxararct qua
S aepta initium rnpcr c viderentur i. c. a sinistra partc porticu s. an putabimus nornen
qua collocat lord.anus medium spatium tcnere,
porticum quantum ab r c o-ione Ord Flaminii
tantundcm ctiam ultro v er su scptcntrionem
porrcctam fuissc? quod n e s ta tuamu vetat
1-- rontinus cum elicit (aq . '.22) aquam Virginem
sccundurn frontcm aep torum (cxstant arcus in
palatio Sciarrac) in a mpo Marti o issc finitum,
quern locum pri.mu s r cctc interpretatus es t
< ;attiu s bull et. comm,. 1888 p. 62.
itaque
frustulum 3:j iuLIA ei parti qua e Iordan o
super ior est mli c icnc1um essc appa rct. quod
rcclc nos ra ccr c ins u_pc r arg umento certissim o sunt litLc rac iulIA cadem pa rtc sup criurc scd inter columnas in fc ri orcs levior c
scalpcllo incisac scu potius scariphatae quas
optim c cxpli cav it Io rdanus cum con tcndcr ct
signum fuis e la picla rio quo ordin c atque quo
loco qua mquc in scription em post ca in sculpcr ct ;
ac quou. primum inferius sc ripsit inclicium est
hoc latus a p m tc Circ i fa_ rimi propiu afui ssc .
scd hac r e qua cs tio J c dircctionc in crip tion is n onc.lum absol vitur. a ccedit tam en aliL1d
idque et s ubtiliu s simul ct g ravin s. mirum
enim est ct quocl cti amsi ca su fa ctum sit
t amcn egeat cxpli cati onc, column as a pilarum urclinibus cx tc rnis non acquum c.listarc,
maius esse intervnllum a b un a quam ab altcr a partc qu a ipsa r e quo fr u ·tulum 35 iuLIA pcrtiner ct cognitum est. signum id quielem manu s lc vi s c t irnperitac, qu ocl tam cn
cxplicari ncqucat nis i 11 obiscum r eputamus soJere cum qui tali a currcnte s tilo cxa r et prima
qua quc i. e. quac s ini st ra parte sunt a qua
incipcr e solcmu s ni mis propingua ponc rc, ita
ut in fine spatium super sit. nam cam dixi
hominum essc naturam ut vel in fabrorum
operibus ccrtus m os atquc con suetudo manifesto apparcat. r em autem futilem n e indices, codem plane mocl o ci qui Saeptorum

seriem in schcdis Vaticanis cl elin eavit cum co
quo iam tum directa fuis e cr ec.leb antur onlin c
depingcr et accidit ut ab altera partc sed item
scribenti clextera intcrnLlla maiora r clinquc r et. itaqu e hoc mihi cffccisse Yidcor , frn gmcntum cum in sculper ctur ita fui sse clispositurn ut pars qua litternc iuLIA cxstan t
sinistra esset i. c. ad orientcm convcr sa, totum ig itur fragmentum in vcrtcndum cssc, quo
fit ut li.ttcrac oblique quidcm proptcr ipsarum portic uum clirectionem positae sc d lcctor e m s pcctantcs ct ab initio Sacptorum qu od
in fo rma videtur incipicntes ascend ant, icl
quod cum totius fo rmae natura cctcr orumquc
li·agmcntorum llisposilionc optimc cong ruit.
iam scio cquid cm quibus c.liffic ulta tibus
haec cli spositio irn pli ata cssc ,·ulgo i udicctur.
porticum a parte viae dcl Cor so ur.i cntali in
cry ptis palati orum et ccclcsiarum a Y encto
ad p;i latium Sciarrac scpultam iaccr c communi opinio e~t, Y iam L atam ipsam n ostro
frag mcnto exhibE!ri multi ccns ucrunt. quac
Iord a n i sini str a non est , si cxstat a ltcra est
eaquc latior cum Via T ec ta ei contigua, ita
ut ctiam orclin c fr agmcnti inYc rso de columnarum situ nihil mutetur. ,·crum quominu s
in vcrt,mms maxime obs tare Yicl ctur srnti o
coh ortL J Yig ilum 4uac fuit propc pla tcam
SS. Apostolorum quam fo rcl anus conte nd. it
iam locum non ha ber c. quac tmncn n on
propius abcst quam si TonJanu m scq uimur
ali a aeclifi cia quorum itu s noYimus quaequc
ut Serapacum fr. :-1:2 in fo rma Capitolina r cpracscntata fu c runt. n cquc ,,idco cur non
cohortem in ipso frag m cnto cxstarc pntcmu s
prop e locum quo a V ia Lita ad Altam S emi.tam deverti videtur. contra an g ulus quern
spatiosa aedificia sell areae fr. 36c cum porticibu s faciunt optimc mihi sequi v iclctur
m antis Quirinalis u.eclivitatcm quamquam num
ruclera eod m angulo deflexa ct item dispoita q uac ibi adhu c cxstant cum illis con veniant peritioribus iuclicandum r elinquo. h oc
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unum addo. ctiam a Viac Latae parte orienta1i magnas olim fuisse porticus documento
est itincrarium Einsidlense p. 560 lord. quo
sc c:xcipiunt ' forrna Virginis fracta, sd Marcelli. iterum per porticum usquc ad Apostolos '. itaqu c locus Saeptorum quern formae

Capitolinae natura flagitat recupcratus, frag~
mentis sua secles r estitut,1 csse videtur. fr. 3+
autcm SEPTa si -vo ci iuLIA ct porticui supra positum fuit i. c. a Viac Latac parte
occidcntali qua patcbat Campus, ca r e cxplicatur quod Sacpta Iuha contra quam -vulg-o
opinantur non rcgionis IX scd VII fuerunt
ut infra demon strabimus.
cum Sacptis luliis coniunctum est fr. 3'.2 SERAPA EVM ('Isis quac proxima surgit Ovili ')
cuiu s rc1iquiae p,iucis abhinc annis effo ssac
s unt. inscriptio fra g m enti mutili si integrn
est - a tque integra vidctur cum nomina in
fo rma non solcant hunc in modum
ISr\EYM
ET
SERAPAEVl\l
disccrpi n cqu c in fr. 2 domus I CORNlFlClAe
a ut fr. 6 AEDES tellur.i s [?l ita discerpta fui ssc
existimo - cum posita sit in parte m onumenti
inferiorc ita ut foctum -vidimus in basilica
Iulia, sequitur earn item ab imo ad summum
directam fuisse s i-vc potius in modum vocum
SEPTa iuLlA atquc etiam minus indinata
ascendissc ncquc fragmento ichnogrnphiam
ciu s partis contineri q uam iudicavit ncscio
,m ipsis Saeptis dcccptus Lancianius bullet.
rnmun . 1883 p. 3-l-, 11am si ea quam ille dixit
region c cssct, item atque apud Iordanum
SEPTa iuLJ A litternc s upinae iacerent, id
quod pror s us ab indole formac alienum cssc
iam sa tis superque dcmonstra tum est.
itaguc aut ego fallor aut p er soluta res est,
omnibus frngmenti s in quaestionem vocatis
formam Capitolinam vidinrns pro certissimo
ha heri posse ita dircctam fuissc ut summu
cs set oriens solstitialis hibcrnus utq ue Cir-

cum Maximum pro carclinc habcrc licerd.
dolco me rem non iam ita oculis suhicerc
posse ut tabula confecta ct totius formae status
et r es quam dcmonstnrvimus uno o btutu comprehendatur. Iordanum autcm 11 0n n egabimus
egregie crra-visse cum mcridie in summo
collocato fo rmnm contcndcrcl tanta incmia
confectam essc ut sacpius velut in ips o Circo
~1aximo 45 gradibus a vcro deviaret, nam
ipsis his 45 gradibus demptis formam pro
illis temporihus omnibus fcrc numcris absolutam reppcrimus. re de qua agcr c instituimus ad liquidum perducta non lon g u s cro in
aliis quac de frngmentis formae Scvcria nac
dicemla sunt adiciemlis. vclut quod Lancianius lucida rntiocinatione ductus animadvcrtit fr agmenta scrvata parlh1m fo rn1ae cssc
inter sc vicinarum, optime ca r e cunfirmatur
quod m onumentorum quac Notitia cnumcrat
regioni s Ill fere omniurn fragmcnta exs tant,
ut MO Neta fr. 9+, amphithcATRui\l tr. 1 J 2.
63. 66, L VDVS l\,[AG.\TVS fr. -l-, Yicus SVmMI
CHoragii fr. 7, thcrma c titiANac fr. 109 (ct
13 ut vidctur) c ui a Lancianio klicitcr coniunctum est fr. 10. 11 PORTICVS (rvIA.E,
cASTR A lvlISEnaTIV~I fr. 5, forsilan etiam
isis ct scraPIS fr. 98. (cf. Lanciani bullet. comun. 1885 p. 1;:')7.)
sc<l h acc hactc nu s. plura c t mcliora doccbunt quibus R omac dcgcrc licct,

al mca dileclis JorLlfJta rcvcllitur oris quos spcramus mox in luccm c clituros cssc
fragmenta illa s at multa a. 1888 repcr ta,
quos ,-e audimus aut fragmcnta ipsa Capitolina denno cxarninaturos aut fragm e ntorum
mag num ctiam numerum post Iordanum fclici fort una coniunxisse. equidcm ut quac
scrips i profcrrem ca r e commotus sum, ut
causmn H uelseni obsc n rationc iam cc:rtam
mcis obsc rvatiun culis ita firmarcm ut nullus
omnino dubitamli locu s r elinquerctur quidqu c de forma Urbis Capitolina statucnclum
cssct iam pro cxplorato proclamarctur nc
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dubitati< •n ibus qua e in h oc cam p o studiorum
fcre regnant, argumentum multo gravius ,
imm? grnvissimum quocl iam in co est ul
aggrcdiar conlurbarc liccrct. namquc quae adhu e exp o ui prolu sioni.s t<mtum instar fuc runt, fo rmn Cnpitolina quom oclo clirccta fu crit qunninm compcrtum hnbcmus, su o loco
rvlinquc nda erit. n.1m furn1arn Urbis Romac
die<> ill'm atquc Capitolinarn di!::-positam nunquam fui ssc, quom odo fu crit rnaior quacstio
est ct quac multa n os ccloccat pleris qu c a dhue ut ·\'iclctur prorsus incognit:1. n 1i yuacstioni li.-1n<.lc.1menta parata, oh~tac uht omnia
a YObit, lih cnJrn ,·a cuumqu e campum constituturn ante a sse Yolu i.
di ' rJ ig-i tur 1·or111arn L-rhis R urna c quali ·
q uidcm antiyuitus css1...· sokb,1 t alitcr dispositam fuisse, a more sollcm ni Lk:sciYissc Scptimium Scn.'n1111 cum l'o rmam quac nunc in
Capito]io se n ·,1tur facicml;im curar d . quocl
uncle compern im ,·c] 4 uihus rntionibus frctus contcndarn si. quacris, f'nrrn:1m cq uidcm
nullam hab co ineditam quam prokr:1111, argumenta tamen prokrnm quihus n cmo fo ccr c
potGrit quin adstipulctur. nam s uper cst aclhu '
fo rma Urbis R omac llmlum cognita ct ab
omnibus saepc jn rati( ncm y ocat;i , s i non
deline,1ta, at ita ah m1tiqui s Lk::icripta ut focili pcm cam rcllinteg-rarc possimus. cxstat
enim .A ugusti clistributio Urhis VII m ontium
in hi s Vlf scu XIV r cgion cs quac inclc ab
ilJ o Lcmpor c per multa saecula sui s numcris
inclicabantur. ~IV autem r cgionum o rdo n on
sccumlum his t0riam aut ~ilia ci.u s gcn c ris argumcnta co11 stitutus c ' t sed est m er e topogrnphicus, r g ion es cnim ita succcclunt .i lte ra
altcri, ut posterior quaeq uc priori con ti g;ua
s it. quare Ll erirntas cssc has XIV regioncs
ex ce rta partition e form:1c facile int ellcg·itur,
formam autem quam cli s tributi oni s ubicct:1111
c sc tatuimu s c.· iJro numcro rcglonum
r estitui po sc quis n on Yid ct? at qui s hominum p er clcos immorta lcs cum pnr ll's Ur-

bi s numeris signarc conatur, initium facturus
est a Porta Capcna quac r egio ima est ad
dextcram quacque continetur angulo tabulae
qu ern nos ni fallor omnium ultimum hahcrc
solemus? quis porro sericrn continua bit Caclimontio et ccteris? nos enim cum situm urbium aut fines tcrrnrum describimu s, incipimu s ut par e t a summa region c p~rtis sinistrac c t ind e aul in dcxteram vertimus aut
ad infcriorn p crgimus . quod item omnibus
temporibu s h nmin es fecissc con sentaneum
est, fccissc Augustum ipsa ta bula clocct. n am
s umc s is in rnanurn quanwis formam Urbi s
earum quibu . hoclie utimur , i1wcrtas ,-e lim,
iam crit sum ma a sin is tra parte r egio I Porta
Capen a, .- ubscquitur 11 C;1elimontiu111, huic
p orro s upposita est Ill c ui n orn en bi:-; ct Serapi-.:, tum clcxtcra ci c ' t IY templum Pacis,
dcinde inferior rursus a sinis tra V Esquiliac,
iam p ergitur ckxtrorsum ad VI quac appclla tur Alta Semit:1, YH quac est Via Lata;
tum numcratur m edia p~1r Urbis continuato
itinerc ab imo ml summum ita ut s uperior
qu:1 cquc pars dcinccp~ clescribatur a sinistra
ad dcxtcram, VIII Forum Romanum ct IX
Cirrns Flaminius, X Palatium et XJ Circus
l\1aximus, XII Piscina Publica ct Xlll A Ycntinus , r cstat quae ct dcx teram ripam Tibcris
ct dexternm partcm formac obtin ct, occidcnti
s ubiccta XIV Tran s Tibcrim.
res adeo clara et per -picua m eh cr cule, ut
iocari videamur dum talia lc ct oribus p roponimus , tam simpl ex ut Yel pucris n otam cam
cssc deb er e iurc cxis timaYcris ; tamcn cquidcm qui h ominum animaclYcrtcrit aut exprcssis vcrbis dixcrit n on i1wcni o. immo cum
multi cssenl in forma Capitolina exp]icancla,
ccrte cur hac aut illa dircctione vctcr es in
delincandis formis us i esscnt vix unquam
quacsi,·cnmt. i.ta JU C constat fo rmam Urbis R orna c XIV rcgionum Augusti ad m cridicm clircctam fui sse, S cYeri anarn sollemn em
formac Urhis modum non reddcre scd s uam
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q ualemcumquc rationcm scqui, distinguendum
csse inter formam illam ut prneclaram ita
prorsus singularcm et \'Ctcrem formam qualis crat inde ab Augusto. nam Augustus et
m cnsurarum et forinarum fundam cnta iccit,
formam autcm quam una cum di s tribution e
rbis eum in stituissc constat, co quern Lliximus modo dirc ct am fuis sc ita ut c rcgion c
i. c. in contrnria scu s umrna partc cssct merid ies, imus scptcntri o, a s inistra oricns, ocddens a cl cx tcrn, iam cr edo ego dubitari n on
p osse. itaquc Urbis Roma c forrnam r ccup cr a virnus Scn~riana multo ct antiquiorcm c t
dignior ern, cam 4u;1 c fuit Urbis XIV rcgionum cuius eamlcm .tpud Ydc rcs a u ctoritatem ct p er cand c m s: 1ccul o nim sc ri cm u su m
fui sse ccnscbimus a tquc in -vig;orc fuit locorum Urhis sccundum :XTV r eg-ioncs Augusti
dcs ig natio. fuit a utcm so ll cmnis hacc forma
Urbis, ut un o \·crbo cbspositioncm cornprch cncl crc li ccat, mcridiana se u australis i. c.
ml m eridicm si ,·c austrum directa.
n equc vcro r es t am lcvis momcnti est
quam primo obtutu forsitr111 videbitur. n am
!::i i ca fuit forma Urbis Romac omnibu s cog nita ct ca rncntib us pl'.r con suc luclincm inhacrcn s imago, jam app:tret d cscript ioncs
G rbis quas h abcmus al1 h ac consuetud in e
p endcr c ct hac ration c csse iuclicanclas. ita
cnim quibus ~tss ueYimu s subiun gimur ut Ycl
ig·nari atguc adco inviti commun cm u su m
scq uamur. nostrum :n1tcm est Urhis formam
cam mentibus rcprncscntnrc quac antiquis
c more fuit, nam a ut ego fallor a ut nisi harum r cnun ration c habita qucm locum ipsa
R oma in antiquorum a nimis h a bucrit ncq uc
r ccte n ee p enitus pcrspici.ernus.
atquc cxstat clcscriptio Urbis R orna c XIV
regionum acvi Constantininni quam Notitiam
Yocare solcmu s, quam qui cornposuit ci par
est cum monum cnta Urhis sccundum on.lin em regionum enumcrc l candcm forrnam
J\ ugu sti obversatarn cssc aut oculi s s ubic-

ctam ruissc. ut s tatim cog-noscas 4.uam v im
habeat dispositio en urbis quam in formis intu eri consucvirnu s, s ume Notitiac la t erculum Yiarum p. :'>70 lord., ita enim sc excipiunt (pra cte r Traian;1111):
Appia
Latina
L:1hkan :1
Pracncstina
Tiburtina
Nomcnl:1na
Sal:iria
Flaminia
(Acmilia
Cloclia
Y,ilcria)
Au rclia
Cnnp:ma
Osticnsis
Portucnsis (sec. minorcs q ua cda rn ).
-vidcs Yiarum initium Jicri a b cadcm partc
qua rcgionum, utpotc quac ex cadc m forma
exprcssae s int c;1quc a rncridic instituta,
tum codcm moc.lo arnllitum Urbi s dcsc-ribi
quo factum est in pmtitionc rcgionum; qua
re eliam expl ic,itur, cu r Osticnsis Portuensem contra orclincm antccccJ at, nam ubi ad.
superior a r cd it um est. pr iorc loco nominnnda
vidcbatur ca l[Ll:lc a !--i ini stra partc stabat,
scqucbatur dcxtern J>ortucnsis. nos cum Yias
siyc portas Urbi s R.omac (lcscrib imus mirum
non esl ab l·onlraria partc indperc solcrc
vclut Ionlanns 1, :1.-)3 sqq. cnumc r at portas
Populi (Fla miniam ), Pinc-innam, Siil,t riarn , Nn m cn tana m, Tihurti nam, Prncncstinarn, Asinari.am , Latin,tm, .\ppiam , Ost icnscm , P or tucnscm, .Aurcliam (item Richter p. 778) ; contra Forma U. R. p. 1-l-, 1 ut ,irc,1m U rbis quam
forma Capitolina rnntincri o pjnabatur jnclka rc t quoniam illam m cridi ,marn pntavit
plani.ti cm dixit ' c-uiu s ex trcma fuerint versus
me ridiem porta S. Scbasticmi, Yersus scptentrioncm S. Laurc ntiu s in Lu c in a, versus oricn-
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tern castra practoria ct porta Maior, versus
occidcntcm S. Petrus in Vaticano '.
eccc porro Notitiac rntalogus VII montium
p. 566

CaeJius
A,·cnlinus
Tarpcius
Palalinu s
E ·quilinus
\',1Lil'anus
cl l;micuknsis.
descripti(i e ·L di,·crsa, tamcn ex cadem forma
dcrivaw, rn1m a Caclio c.lcxtrorsum progrcdicns primum verlil ,1d :\ n:ntinum, dcinclc
ml infcric1rl'S montes pcr!.!;iL, c]csinil in Trnnstibcrinb. (k Yatica110 autcm ct quomodo
ante Ian iculnm inscrtus sit Yic.lc quac nu per
exposui mu~. d1cn. -1-6 (189 .1 ) Lt":>.
campi <.kinck sunl p ..-)67
\'iminal is (reg-. V )
1\grippa c (
VLI )
'.\Lartius
(
LX )
Coc.lcUmus ( :X]V SCl'. minores).
atquc hrn; c ck N"utiti;1e ,1ppcmlicibus. ips,1111
Notitiam priusy_Lrnm ac.k,1mus tencnc.lurn quidcm est rcccntiorcm earn cssc magnifica iJla
form;i Sc.·,·erian;i, in lemplo Sa<'raC L' rbis ante
omnium oculos ad(ixa, ncq11c tantam formam
mannoribus puhlicis incisam quicunquc de
Urbc Roma scribcrct cum latcrc aut qui Romac c.legcret ilium ca abslincrc polu issc,
quamquam cgrcgie monuil Mommscnus Henn.
9, 279 nc tcmcrc nns vctcrcs quibus libri
prncsto csscnt monumcnta ipsa etsi in Foro
pusita vclut fostos scmpcr adiissc sumcremus.
sed Notitinc multa sunt communia cum forma
Severiana, Yelut inll'r pauca quac hahet uomorum pri ,·atarum nomina sunt Cilonis irnpcratoris Sc-veri comitis ct CorniJkiac (mullo illud maioribus litll'ri~ ljU,1111 Minerbac scrjptum)
tamen qui Urbcm sccundum reg-ioncs XIV Augusti describcret ille forrnam, siYc aclhjbuit
tanlum sfrc cxcmplum opcri a<.liunxit, Augu-

tcac sirnilem secutus esse censendus est.
verum guoniam in praesentia nil attinet utrum
hanc an illam 43 gradibus diversam tenuerit,
id potius Yiclcamus quornoclo Urbis forma
ant.i(Jua Notitia cxprcssa sit.
atque in rcgionis lll partc ca quam l1tlius
c.lissertationi: initio tractavimus, iu to orclinc
cxhibct
thcrmas Titianas ct Trnianas
porticum Li\'iae
caslra l\liscnatiurn
qu,1c propc thcrmas Titianas fuisse constat
inscriptionibus. dcimk in region , IV
colo:ssum
rnctam suuantem
tcmplum Rom:1e ct Veneris
,tcdcm Io\·is
Yimn sacram
basilicam Constantin ianam
tern plum F austinae
basilirnm Pauli
forum tran ·itorium
Subur,1111.
optimc rnonumcnta ab oricnlc rcrc ad occidcntern posita c.lcinccps c.les cribuntur. clce;::;t
tamen templum Pac.is quo ne offcnclas moneo
ipsam rcgi(mem appcllari Templum Pacis.
tum in rcg;ionc VIII 1~orum Roma11um primum
post monumc11ta quaec.lam ipsius Fori nominantur cetera fora huic subiccta, deindc ab
irna partc fori Traiani ad clextcram cum flectitur pcrvenitur ad lat.us c.lexterum Fori quo
iarn ut c.lecct non interrupto ordinc cnumenmtur
tcmplum Conconliae
ct ' aturni
c..t V cspasiani ct Titi
Capitolium
miliarium aurcum
Yicus Iugarius
Grnccostadium
basilica lulia
templum Ca torum
Ycsta sqq.
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quae egregic illustrantur fragmcntis formac
Capitolinae supra p. VIII propositis.
ne tamen longus sim in describenda ct pertractanda Notitia - nam multa de ca cliccncla
s unt et implicatior interdum ordo est qu,1m
qui in transcursu dcmonstrari po ssit, :id ncxum
quo Notitia cum forma Urbis cohaercat perspicicndum hoc ctiam maximi momcnti cssc
videtur scir e unde cuiusque r cgionis exorcliatur clcscriptio. n cquc c.:nim semper a s ummo
initium fieri in apcrto est (cf. rC'g. I II al.),
n cquc qua partc in una r cgionc desinit caelem transit ad proximam (cf. r eg. III et IV al.),
n cquc tamen sine r cg ula proccdi omncs sunt
suspicati magis quam intcllcctum est. quamguam cnim ,·ix credo csse cui post ,tlios Iorcl anus pcrsuascrit Notitia conbneri clcscriptionem finium, r em tamen Yiclco a nullo
satis aclhuc obscnratam essc, ad pcr spicic.: ndum autem ordinem Notitiae n ecessariam.
,,clut r egionis X in qua magnifi ccntissima cxs tabant et cxstant palatia Caesarum
Notitiam s i consicJcramus, qui fit quacso ut
ea quidem vix memorentur, contra res multo
inferiores et mernoriac au.eo obscurae enum cr entur ? cuius r ei nulla causa fuit nisi
q uod, ut iam in rcgionc IV tcmplum Pacis
omitti Yidimus guia in ipso titulo rcgionis
sat inu.icatur, nomen r egioni fuit Palatium,
palatia ip sa inscription c contin cntur. nam
palatium scmp cr a b antiquis fuisse dictum
n eque palatia, ut nunc V aticanum palatium
cli cerc solcmus yuamvis multa acdificia complcctens bcne obserrn\·it Ri chter p. 831. quod
quam r cctc statuatur optime illustratur r egionc XI cui nomen Circus :.\faximus, nam inscriptioni statim subiunguntur Ycrba 'qui capit
loca CCCCLXXXY '. idem olim acJnotatum
foissc ad titulum r egionis [X qui est Circus
Flaminius Iordanus probabiliter coniecit. at
quae subsecuntur ' continct s tabula numcro
IIU faction um VIII ', stabula sunt ipsiu s Circi
Flaminii, ut quac r egio XI prim o lo co 11 omi-

nantur templum Solis ct Lunae procul u.ubio
sunt tcmpla Solis et Lnnac in ipso Circo
Maximo constituta, ncquc iam ipsc Circus
Flaminius in clcscriptionc monumcntnrnm rcgionis TX expressis YCrbi s itcrum commcmoratur, ncquc Circus Maximus in r cgion e XL
iam vcro sequitur haec nomina n on pro tituJo solum poo i ncqm.~ nrngis cssc n nmina
r egionum quam monumcntorum praccipuorum
a quibus iam antiquitu s multa e partcs Urbis
appclla ri :-;olebant.
cui rci vix quisyuam ohstarc iucJi cahit ,·ocem 'continct' post nomc-n quocl ct titulum
r cg ionis et imli cationcm monum enti ips iu~·
cssc diximns coll nca tam, nam talia in catalog·is rim ri. ri dc<lccct. Ltuac cum ita sint e n1 tion c est ah co dcm m onnmento sive loco qui
ut prnc cctc ri s in s igni s pro nomin c rcgionis
coltocctur 4uo simul situ s app;trcat - n am
num eri quibus no~lra qu uquc al:las abutittujeiunitati s sun t, ,·ulg us nominc utittll" - cxo rdiurn description is uniusc uiu s4.uc r cgionis fi eri .
c1uarc pcrspicimus cur in rcgionc TX pos t
stabula primum affcrantur aecJcs c um porticu
Philippi, J\Iinul'iae, crypta et theatrurn Balbi
quac omni a in form a q w1m dcmonstra vim u s
s upra Circum Flaminium scripta sunt , tum
c.kmum Notitia vcr gat ml ca quac in fcriora
ad fo rmac rationcm dici pussunl et non in tcrruptu ordinc - sing-ula non pcr sc 4.uor m onumenta pacn c omnia cnum cr ct, Ltllam
finium description cm cssc ncmo sa nus contcnc.lcrit. cJcsunt t.1m cn 4.unc n1lgo huic r cg-ioni ;1dsig;11ant cd cbcrrima Sacpta Julia quoc.l
notntu digni ss imurn cssc mox yicJcbimus.
rcgionis ILL n ornen est Isis ct Serapis, con tin ct m onctam, amphithcatrum, lucJum sqq.
templum Isidis nc in ca ([Uidcm itcrum m cmoratur, ncquc unqu,1111 quoc.l inscripti onc
signiftcatum est in dcscriptionc rcpctitur. scd
apparct ipsum in Yicinia monctac fui ssc cufu s
inscriptioncs propc S. Clcmcntem r cpertac
sunt simulqu c c:xplicatur cur m on cta prn L: -
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ccclat ingcntcm molcm Amphithcatri, cui cur
acYi Con tantinim1i homin es monctam pra ctulcrint, non intcllegitur, qu;im contra I eo
illam actatcm minoris aestima sc non rnirabimur.
item r egio I P orta Capcna quamquam incipi( a continio, incipit non ut fines sequatur,
scc.l ut primum nominetur m onumentum de
quo totum ill ml s uburbium ab ~.\ ug usto Urbi
ac.liectum nom en tra xit. secuntur tcmplum
Honoris ct Virtutis, Camcnac l'Ctt., ordinc
jgitur invc rso contra Hum formn e, ncq ue
tamcn ideo huiu s regioni s formam alit cr conve r am fui s c ccn scbimu s cum iustus onlo
it ab Urbe per Port,im Capcnam ,·ia A ppia
egr di 'nti. arcu · a utem quibus explicit huiu s
regionis ot itia c.livi Vcri et Trniani ct Drusi,
quon1am ut par est talium quoq uc r crum in
Totitia ratio habita est, m onco ex ordin c
chron ologico poni , nam rn prim o loco collocare solemu quac propiorn ·unt, subiungc re
deinceps ve tu stiora ct ab aeyo nostro rcmotiora, Rrcum autem Dru si prope Camenas
situm fuissc cons tat ex Capitolin;i ha si vico rum.
iam Caclimontium quac 1-eg io Jl dicitur
cr edo equid cm it m atquc Palatium non tam
m ontcm quam palatium indicarc, for tassc
ipsum Claudium cluod primum hac r cgione
-contineri clicitur. similitcr rcg ioni V apponitur nomcn EsquHiac qui crtus locus circa
portam Esquilirn1m essc vidctur, u.ncl e cl cscriptio a lacu Orphei haucl prncul sito cxordiens tran sit ad ma cell um Li vi ,tc, tum c.l emum
paullatim pcrgit acl ea ctuac forrnam intucnti
ini tror sum iaccnt atque supcriora sunt, l ' Ohortem 11 vigilum, hortos Pallnntianos, amphitheatrum Ca trcn sc qq. codcm m odo rcg ionc VI Alta Scmita primum nominatur quod
huic adiacet templum Salutis, deinc.lc ad ca
qua c m eridicm spcctant conn:rtitur e t a
summa ad imam region m enum erantur Capitolium antiquum , thermac Constantini.mac

et quae sccuntur usquc ad thcrma Dioclctiana s et cohortem III vigilum.
Notitiac ration e per specta sperarc licet ordin em interdum ad quaestiones topographicas solvendas maxim e utilem fore. quibus
rebus nc diutiu ' detineamur, unum adclo quia
praetereurnlum non est, in regionc XIV Trans
Tiberim insolito m odo initium fieri a parte
scptentri onali nam primum contincr c dil'itLuGaianum ·
ct Frigianum
naumachias V let Vatic;::inum
(nam ca fuit di positio unde pcrversus Curiosi ord o clcrinttu est), deinc.l c seq uitur
Ianiculum cum molini s. quae r es inc.lido
est quanti. tum aestimatus sit illc locus ut in III Isis ct Serapis - quo sacculo IV
crccta stabant tcmpla paga mt, urrcxit prima
ba ilica Christiana. itaquc non tcmcr c mihi
vidcor contcndis ·e mu s. rh cn. -+6 (189 1) 133
hanc quam vic.lcmus illo tcmpor e eius loci
essc auctoritatem causam fuisse ut declivia
,ricinorum montium , cum antca aut omnes
fui sent aut nullus mon s Vaticanus, iam hoc
nomin c in nurncrum sollemnem VII montium
ut est in a pp cndicc r cciper cntur, quocl postea
venerahilcs memoriae principis apostolo.r um
consccra,·crunt. nam licet m onumcnta vere
Christiana in Notitia non rcperiantur - sed
quaenam fucrunt tum tcmporis aut numcranda enmt scriptori qui Notitiam m onumentorum antiquitatis componcr ct? - de honore
loci inter vcteris ac n ontc fidei addictos
multum ccrtatum e~sc appnret (cf. Preller
R cgionen p. 59). h oc igitur modo factum
es t ut in r cgionc XIV orclo topographi cus
qui formac r cspondcrct de er cr ctu r.
restat rcgio VII Via Lata. quam non iam
cr cc.lemus ita appcllatam es c quod Via L ata
terminabatur et r egio VH ct lX, se d Viam
Latam totam c:ontjneri rcgionc VII ut V I
lta semita , neque solum contineri viam
quam Latam fuisse dicunt, sed nomen id
ipsum csse a cdificiorum quae inaudito splcn:1
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dorc cxstru cta viam utrimquc circumc.labant,
.a t4uc imprimis ipsa Saepta quac in Notitia
sill'ntio obrui nuno modo cogitari potest qu;ic
ta men in regione IX desiderari vidimus. ncquc
iam mirum rcgioncrn VII in Notitia nobilibus
monurnentis tam <lestitutam Yideri ut dubitandum sit cur alteram Campi ~Vlartii partem
alteri adeo yeteres praetulerint, dummodo
rectum sit quod statuimus Viac Latae nomine monumcnta ah utroquc laterc posita
c omprchcmli, Sacpta dico ct ab altcrn partc
mnp]issirnas illas po,·ticus formac Capitolinac
quas sub rac.licib11s montis Quirinalis inter
forum Trniani ct campum AgTippac cxtcndi
coniccirnus. ac nc 4uis rerum R.oman,irum
imperitus c.licat Sacpta sine dubio in Campo
l\fanio cxstitissc, Campurn nutem :;\Tartium
a Xotitia in r cgionc IX cx:bihcri, mcminerit
Yclim Campum qui proprie dicitur innumcris
templis ct porticibus paullatim co rcstrictum
fuissc ut nil ferc supcr esset nisi quantum erat
inter stadium Domiti;mi ct trigarium quern
locum in Notitia obtinet (cf. Lanciani bullet.
con'i. lt183 p. 11 ann. dell' inst. 1883 p. 3). contra
est ccclcsia S. Ylariac in Via Lata ipsis Saeptis
imposita ml partcrn occic.lcntalcm ,·iac quam
iurc mireris a rcgionc VII appcllat;1m incs~c
rcg-ioni IX. quae cum ita sint prnetcr Sacpta
- quac ut obiter moneam accurato calculo
ex ichnographia facto asscquimur lata fuissc
pec.les CC -- ctiam praeclara il la y_ uae cum
Sacptis coniuncta crnnt opera ncquc tamen in reg-ionc IX aut VII commemonmtur
codem Yiae Latac nomine contineri conicio, atquc prnesertim Diribitorium a Plin io
n. h. 36, 101 inter VTI Urbis mirncula (cf.
Iorc.lan '2, 143) cum Circo :\Taximo, basilica
Paulli, foro Aug·usti, templo Pacis relatum,
cuius tectum etsi Tito imperante inccnc.lio
consumptum neque rcstitutum est, fomam
tamen atque locum man sissc ipsc Cass. Dio
55, 8 testis est. verum nomen etiam dcprehendere mihi Yideor in formac Capitolinac

fr. Tl

c.liRlbilorium

iYLinm ["?]
praegrnncles cnim litternc (jLLibus ca inter
praedpua Urbis monumcnta fuissc (cf. Jordan. Forrna p. 1-l-) CYincitur, 4uarum RI litterns fr. 37 SEVERI ET AnTONINT AVg-G
NN e:xacquant, VL vero 4uibus nihil aliml
latcre potcst guarn i\~Lium medium inter
SEPTa ct iuLlA fr. 3-1-. 3,) tcnent locun1.
quamquam 4uomodo hacc tria frngmenta
inter sc disponcnd,i ct utrum SEPTa cum
porticihus fr. 33 an potius cum fr. 7'.2 coniungenc.la sint (proptcr nota vcrha Ciccron is
ad .\.tt. -1-, 16, M ' erticic mus rem gloriosissimam:
nam in Campo :;\lartio Sacpta trihutis comitiis marmorca sum us ct tel'La (DiribiLorii ?)
facturi caquc cing;cmus cxccls:1 porticu ') yix
cffici posse ,· ic.lctur.
,·erum ut iam fincm faciamus <.k Notilia
disputationis \'ides quarn bcne co1weniat Notitia regionum XlV cum forma r cgionum XlV
y_uam ex :\ ugu-..;ti dispositionc explorn vimus
et quam per multa 4uac insey_ucbantur saecula cxempli instar fuissc omni forrnae Urbi•'
Romac racicnclac Ycri est simillimum. declaratum est in~upcr ctiam in his rebus q uac
c.loctornm inu<.H.'torum c.lispulationibus au.co
turbatac sunt ut a plcrisq uc cum nausea
rcspuantur, si fotra iustos fines nos coercemus certa at4uc solida cnuclcari ·posse. mitto
igitur Yig·ilum cohortes Yll quaey_uc alia
regionibus his VlI cum gravi horum studiorum
damno misccri solcnt, nam alia aliarum rerum est natura at<.luc orig o nc4ue quac in
unum ,'onflari c.lcbcant.
Augustus ' spatium Urhis in r egiones Yicosquc c.li,·isit ' (Suet. 30), vicorum magnus
numerus legitur in hasi yuae c.licitur Capilolina (lordan 2, 585), sunt regionis 1. X. XII.
XIII. XlY. vicos qui s i~e dubio ordinem
topographicum form~te Augusteae secuntur,
quoniam pauciorcs s unt quos no,·imus quam
ut ccrturn iuclicium ferri possit, trnnseamus,
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- unum adnoto ornn cs r cgion cs ·uam yuamquc habuissc F ortunam , I ubs cqucntcm, X
n.: ·pidentem, XII mammosam, XUI dubfam,
y_uae prae t{.:r I c tiam in ot1tm r cperiuntur,
additur "'."otitiae XIV 1:.. orti Fortuna c , cetera
nunc n on colligo - r cgi nes autem quocl a
latc r e si11is tro ba s is (i. e. dcxtero intuentibus)
in c riptae sunl I. X . .XIII, dcxtcro ./II. XIV;
id circo fadum est q uod illarum vici numc ro
s unt 32 , h a rum sum m a 3-t-; qu d gra ,·ius
est I ct ljUac c um ca s unt ul in forma m os
c rat a E=- ini ·tra, XIV c um XIT a dextcra p oitae s unt.
itaL1u c iam fo rmam
rbi s XlY r cgionum
t en cmu s c am quam ips i vctc res lcn eb a nl q uam qu c illo rurn m en tibu s consu ct udin c ila inhacs is e putam.l um est tit n obi s nostrae fo rma e
urbium c sc ptcntrion c dircclac a nimi s mlco
t nmqua m intix ac cssc solen t u t ta lrnli s in clinati · s ive in\"(_:r sis omni a lurbari Yickantur
n cquc nisi Llirficullcr sinµ;ula c.li s Lin g u a mus.
quan· C'ts i a ntiqui no n t,intum pcrn.lcbanl a b
imc1ginibus on1li s propos iti s qu a ntum n os tra
ch a rt acca ac tas, yultu li bcri o r c qu oqu o Yc r so
Urb cm ct spt1tia di ei intu e b,intur , mirum tam en n on est ctia m ha c in r e in-,·ct crascentc
consu c tudinc ban e rnagis g n,1111 ill a m ut dclin canda c fo rrn :ic ita c t aspicicndac Urhis
et locorum dcscr ibendo rum rnti on em cx s titissc. cxc mplis q u oni a m r es optimc illu stratur, pauca qu ac llam promam. itaquc Li,·. '.?-1-,
47 , 13 ' solo ae y_uata omnia (in ccnclio) inter Salinas (sub .r\ ,·e ntin n) m· p ortam Carmental cm
cum :-\cl1uimelio lugariol1ue v ico '. Suet. Aug.
100 m a usoleum ' inter Flnminiam via m riparnquc Tiberi s c x s truxernt '. Augus tus c um
m on.
nc. 19- '.?l cnumernt op e ra publica
a se fa cta aut rcfecta ordin c utitur n on top ographico sed alio, t,im cn ubi hasilicac Iuliae mcminit ' hasilicam ' elicit ' quac fuit inter
a eclcm Ca toris c t acckm Saturni ' quac v crba
pracclarc illustrantur ,-el Crag-mcntis formac
Capitolinac supra p. VIII propositis. Cic e ro de

aggc r c S er vii Tullii de r ep. '.2 , 6, 11 ' ut unus aditus qui essct int e r E s quilinum Quirinalcmque
m ntcm maximo agg ere obiecto fossa ci11 g crctur v astissima '. Dionys. Hal. 9, 68 d e eodc m
agge rc EV <)E xwpiov , cmo TWV ' EcKUAIYWV KaAOUµEYWV nuAwv µEXPt Twv KoHivwv XE1pono1~ TW<; E.CTl.V oxvpov. Li,·. 26, l 0 ' Flaccu porta

Capena cum cx ercitu R omam ing-rcssus ...
inclc cg-rcss us inter E sL1uilinam Collina mque
p ortam p osuit ca stra' . Di on. Hal. ~, 15 TO 'fClP
µETaEu xwpiov TOO TE KamTWAIOV Kai. T~<; "AKpac; ,

qu amquam sollernne crnt '. \ rx ct C:1pitolium '
(cf. B eck er T op og r. p. 386). • \ scon. in Cic. in.

t og. cancl. p. 8 1 acckm ,\pollinis ' illam dcm on s trnri quae est C\:tra p ortam Carm cn t,1lc111 ,
inter fo rum h olitorium cl circum .F lamin ium '.
Cicero ck n:it. dco r . 3, '...!3 ' Fe hri s enirn fan.um in P ala tio ct [Orhon ac ml] a cde m Larum
(s umma Sacra Via) c t aram ::\Lila c I•ortunae
Esquiliis con sccratam Yillemu s cf. de leg. '2 ,
11 , 28 I lin. n . h . '.2 , 7, 16. Y alcr. ~lax. 2, 3, 6
' unum in Palatio , altc rum in a r ea ~Iarian orum rn onum cntorum (in E quiliis), t ertium
in surnma parte Yici L on g i (in Quirin ali) exs tat '. F est. p . 178 ' Oc ta viac p o rti c us du ae
appe llan tur quarnm altc ram theatro Marc elli
propi or c m Octa ,,i,1 fcc it, altc rnm th cat ro P omp e i prnximam ' sqq.
quam late ust1 s patcat llt cx cmplo 1110 11s trem , in Amphitheatri F laYii C'ircuitu singnli s ckincep s arcubus n otum est numer o · in scriptos cssc, c1 uorum prim us olim exstitit
sup er arcum qui ab a x e minori dcx t c rior
ver sus S. C r cg orium in m ontc Caelio sp c ctat, indc ad dcxternm rcliqui sc excipiunt
(cf. Lanciani bulle t. comun. 1880 p. 2 13).
iam Yero c um aut a b axi · rnaioris t erminis
aut a min oris cxorc1icndum essct , initium
factum est ab co termino qui inter quattuor
h os t crmi11 0 · m cricli ci proximus erat L e.
qui cum in forma summum a quo initium fierct locum ten er e t, etiam in ipso acdi:ficio cetcris tarnquam sup erior cssc dderetur. contra

\.

xx
in forma Severi cum cardinem mutan~t s ummus evasit terminus axis maioris qui ad L at eranum spectat, cuius a r cus olim signata
fuerunt XIX et XX.
sup erest exemplum omnium m axime con spicuum Taciti hist. 3, 82 de milite V espasiani ' tripertito agmine pa rs ut adstiterat
Flaminia via, par s iux ta ripam Tib eris inccssit, tcrtium a gm en per S alariam Collinae

portac propinquabat ; ... proclia .. FlaYiani
saepius prospe ra. ii tantum conflictati sunt
qui in p a rtcm s ini s tram. U rbi s ad Sallus tianos h ortos p er angusta et lubrica viarum flex erant - nam sinis tram partem Urbis qui elicit r egionem portae CoUinac, ei
forma obver satur e mcriclie directa eademqu e atquc et· A ugustca fuit ct illa quam
vet eribus u sitatam fui sse dcm on stravforn s.

q11od supra p. 1 V p olliciti su1mts i1t ca/cc }i'ag nicntu11l fornmc Capitoli11ac nos
exltibituros esse) qu oniam .:Z'iucograph11 s B croli11c11sis pro111isso 11 0 n slcht) dissertationi
posteriori adz'cic11d1t1n erzl.

I-Iaec postquam ex more huius universitatis praefati sumus,
ab insigni antiquitatis 1nonumento, fonna V rbis Ro111ae, ad
praesentia cum pcrvenimus, ad longe maiora et graviora nos
convertin1us. Eteni1n vertente anno dies recurrit faqstissimus
et auspicatissimus atque universae patriae nostrae unice carus,
regis nostri cle1nentissimi, imperatoris Gennanici augustissin1i
GVILELMI II natalis, que111 cu1n Borussia et Gern1ania
haec litterarun1 universitas Fridericia Guilehnia Rhenana sollernniter concelebrabit. cuius qui gratulationis publicae communiumque votorum interpres erit vir illustrissimus HER-

MANNVS HVEFFER

VNIVERSITA TIS RECTOR MAGN,IFICVS,

eiu~ ut orationi ceterisque sollen111ibus prompto lubentique
anin10 intersint, ipsius illustrisque senatus nomine curatoren1
universitatis egregiun1, professores a1nplissimos, doctores clarissimos, co1nmilitones ornatissimos, magistratus regios imperatorios urbicos spectatissin10s, et quicu1nque rebus nostris
ac litterarun1 studiis bene volunt, qua par est observantia roga1nus invitamus.
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Forma Urbis Romac nunc in mu seo Capitolino servata, a Scptimio S c,·cro olim in
tcmplo Urbis Sacrac publicc collocata quomodo dirccta csset pos tquam in di ssertatione
pri or c v idimus cxorcEo s umpto ab cximio
frng-mcnto p orti cu s Livia c, - quoLl spcciminL insta r quoniam nuper :ficri non potuit hie
cxprimcnclum cunwi - formam sollemnem
Orbis R omae et Augusteam ct cam quac
omnium in u su fuit m eridianam sivc australem fuissc i . c. ita dispositam ut pars m eridiana Urbi in forrna summum locum tenerct, inv cr s<tm i.gitur fui ssc imag in cm Orbis
l'.t pror us contrnriam ci r a ti oni qua nunc
in dcping;cndis formis utirnur , arg umen tis ex
orchnc region.um XlV in llllas L ug ustus Urbcm di d sit ct ex scriptorum locis pc ti tis demon s trav imus. iam cum nos Ll eceat Urbem
cum Ll elin carnus fo rrn a m camlcm rcprac entare 4. uac vetc ribu u itata fuit idquc quo
magis m oribus antigu is nos insinuemus studcr c dcbeamus ut primum quibus oculi s illi
Urbem intucbantur n os intucamur, op cram
clcdi ut formam Urbi . adiccrcm c m eridic ut
illis crat directam , qua ip a qu ac nupc r exp osuimus optimc i.llustrabuntur. quae quam\'iS impcrfccta sit providi tamcn ut ct aliis
nomini.bus utili or cvadcr ct ct quoniam cet erarum formarum excmpla sat mu lta praesto
sunt, h y p som etri s linci ex Ri chtcri tabula r ep etitis U rbcm rn on strar et "in m ontibu s ct conv allibus po ·itam ' (Cic. de leg. ag r. 2, 35, 96),
- n isi quod in Palatio Capitolioquc op era
male , '. it n cquc omnes linca v .iis muri que
intcrscctas expiscari lic uit - m onum cnta cla r iora indicaYi , n ominum ut par est sccundum

.

~ -.

\.l '•

/v.!..

~

Z::t:.·:· .:f ~

JI~½~-.

a fl

.

JfJtJt:- .. .. ..

~

{ ) ~ ~ ~"'-•· ~
r-

4 -~

'l~/

\ff

""J~'lo/2![

-

. -..::

'

(V''<,

l

I

~

"

'f

\1

.'

•

J\. 1~

,

1Ll! \~~~~~ \,

.

~ ) ~ ~\~:- \ ,

~ ~

.

(

-~ \

/

il:c. "· ~//. /

/,..

, · \) ~ Iv; I l -

U

,

,\0\_,1)/~
~:~l!:rq
/
I
/
i
j
"
'
\
lL~
.
\ [~~ •1JD•
~ . ~ -~ft.lF)I).,~ )\\i
!)

I)·

Q ,, 5

~\

( I~~ ))

XIV

11

-~~

50

~(/ ~,~o/. _,:-·{,)
r=-;rJ{' ~'
C
"'

1 ;

( •
. " (//
/ .• •
,,,'
,/ /
.·-..'
\,
../ ·,
- ., / / , . .:

,'_ 2,, -·'

,

.~
. -

-- ':,~0
~.;

-- --.

...
'Z

•

-4G

~5 /
)

-~
I ' gg~

.

\

1/'1/'

:9

:

'>

; ~\"'~ '7
C,t,

92

I

s, ~ r@

"

/ ,''i

9

~\
,.

51
59.1
,.,

.. ~
, ,
~----, f ~-;;--,,

,

5'\

VII

98

9(,

0

\\

1/

0

97 ~
1os ~

"t-'-'°'

✓,

95

C,C\

'.

·..
1\••
-.

\as·
\_

8

11,~tf\½\

/

(
• 55

'-

f
'

~
~~,:~

\\~"'.

/ 1
/
('" / . /

I \

~\(1\\'

,. \1'',

_s, S'o·

1,J,i'

'I/Ill

IJl

S~ ••

,\,~\.,!>

- ~-

-

~II\::,
'
~-

I·
/

,i'
1

)7

~(\

?""~
-

g ~7

/ /

\,
~
,

·~

~

/~

~~/
3i

~

~

' ,
\

\

VRBS ROMA

, .. .

XIV RE.G.IONVM -

\

IU

cit-

'"•

6 to

tN

ltU Mtl

~

, - ~

I

/

'(l{(--

I \

'

.i

/• (;~
!

I

Vaticonu~~--0-,i::

c-

,>

~
i_,,

./

__,/J~~~
- ~

1 ,~

'\ Cl-

"'

(}j/\
\ ) < r=

//') <:~

~

1,ir i' _, ._ ,.. .

I

Qll'"

J;

1

!01

&
(

)

,,l.~\ l~\ l\J?~\ r·~/f,J
,·""~
I1.,--c.-3/]j~
/)).

,o o

,

,,a~

~
~

Ci~

99

·r1

I\

~,
~
1(
'(\~ts~
~
- ~ ~l~uF~,~~
ni~ ~ ~

~~D
~

ti'i ~ ~-y.,1v,'',./ '·,< __~_, ":~-~ , " ·
...-r"' . . .·
. ,,, a ." ✓.,o\ ◊' ~,~ \

111

.1/; I)

·c \ ~
I ~

I

~36

/.

•

murus interior est Scr\·ii Tullii, nmplior Aurclianus
Reg'io I
POHTA CAPENA
:! t. Honoris l't YirtHti .s
:; Calllf'llH<'
4 sppukrn Stipinnnrn
;) :i rn1 c; Drusi
G eippuR term. Clnudii
7 donrns LatPranornm

Heg-io Il
CAELli\lONT) nr
:-I l'Oliors \ " Yig·ilmn
~ 8. Sfr,f"r1J10 ,·ofmulo

10
11
1:2
1,~

lk,.:-io TU
ISIS l~T ,c;r-~R.\PIS
];J Jll0lH'trt
1G ;1111pl1ith<'i1trnm Flayinm
17 tl11•r11iae Titia11:tf'

rn

porti<'HS LiYi:w

1!) !,<:ffe sol <'
Hrg-io ff

20 Tl·~:\lPLYM PACTS c·mn
t. Snc:rap Urhis t't
t. Ho111nli
:21 lrnsilic,1 Co nst:rntini
2:2 t. \"encris <·t Homa<•
2:1 tolossus
2+ lllC'ta su<lans
:2i'i n r,·ns Titi
2<i t. Joyis Srntoris
27 sn nn via
2R t. ,\ 11to11ini et Fnnstina<•
2!) hnsilil'n Armilia
;JO t'oru111 trnnsitoriu111

:n
:12
:lB
:J4
::Ii'>
;{G

Ti

--1-0
41
42

43
44
4n

4(;
47

cnst-ra p<•rrg:rina

l'npnt Afril'.tc·
cliYus Scauri
Cl:111di11111
14 nr<'ns Const:rntini

Brg·io Y
8S(1YTLTAE
l"astra equitnm sing-nlarinm
rtlllphitlw,1trnlll c:1strrnsl'
toliors 11 Yig·ilnm cnm
hortis P,dla1;·tianis
t. :\fin<•n·ar :\frclicae
r111 difo1·in di 1l[N'Pl1ftf P
T,·ofl'i ·(7; Jlario
n1·<·ns C:n lli,·ni

<"olurnnn Trninni
cohors YI Y.ig-ilurn

38 lacus Orphei
11111c·rllnrn Livinc•

n~

Hegfo YI
ALT_\ S~?IITT_\
Cap itolirnn .rntic1n11m
tlH•rnrn.c• Constant ininnn<'
t. <~nirini
ltor ti Nallm;tia.11i
c.:nrnpu s seeh•ratus
tlwrn1rt(' Diod C'tia11 n.<•
l'Oliors HI Yi~!;ilnm
castra praetoria
Regio \"11

4K
cl-~
f>0
:>l
f>2
i°l:3
f>4

Yl.-\. LATA
8aepta l11Ji;1
arc.:ns Domitin11i
t·ohors I yj~·ilu111

nrc.:us 11 on1~
nn·nR Clmulii

cnrnpus .,\g-rippa(•
;1r1·ns :'IL Anrelii C't L. \ "1• ri
f>i", l'ippns tc•rn1. C'lalHlii
i'iG <"ippns tc•rm . , ~,·spa sia 11i

Ht"g:io Yffl
Fl> Iff:\l TIO:\fANn1
~,7 ntriurn C't aNlC's \ "t•s tnc•
;)8 t. diYi Julii
5D t. Casto nrn1
(jQ t. di,·i Ang-usti
(j! S. 'f'eo rlol'O
!'i:2 Yit·us Tnsc.:ns
li:J Yi tns I uµ;,trius
f-i4 lrnsilil'a Inlin
G5 t. Sn,turni <'t
t. \ "es pasiani
1;G clinls C11 pitrili1111s
1;7 Cn pit o linm

!-i8 Arx
(i9 Talrnlarinm <'t
t. 8011<.:ordiaP
70 Cart<•r
71 Hl'l'.111:i S<'H'l'i
72 Cnria
;30 fornrn "N°(•n·ae
7:J forn111 Cn<'snris
7+ f'orun1 Aitg·nstnm l'lllll
t. M;1rtis lfltoris
7i'> ronun Trnin11i l'lllll
lrnsilil':t lTlpia ('t

lfrg:io lX

7G c rn c \ ~8 FLAi\fli\ ffS
77 portints < l<"taYi:w cnn1
t. loYis C't I unonis
7R portitus Philippi ernn
t. Herc.:ulis :\fosanrn1
79 tliratrmn :\Iarcc•Jli
80 porta Cn 1•mf'ntnlis
81 forum holit o l'inm

14- domm Tiberiann
15 L11pcrcal
Hi elinlS \'idoriH('
Tirgfo Xl
CIRCYS ~IAXT:\I\" S

17 por(a trig·eminn
18 ,'{ Jfo ria l (r;i;<iaNt
rn t. Fortllll;\(' q. f.

:20 forum honrinm
21 lanrn; qmttlrifrou s i11
, -l'lahro
Hrg-io

82 t lH•atnrn 1 Balbi

8:) portic-ns rt
tllratnm1 PompPi
84 ,S'. ~Yfroli, a· ( 'ev11·i111
,'-in 11 H \' H Ii;J
86 c·ippus terrn. H:ulriani
H7 tippus krn1. C' landii
88 trig-ariu111
H~) a1·(·11s Grntiani flt ,·n1r11ti11 .
00 S(•pnlrrmn Bilrnli
!ll ls<•rn11 C't /·krapeurn
!12 cipp11s t<·1·111. Ha\lrin11i
t. ;\fillt'l'\",l(•
~l4 !IH•rninP Agrippi:u1:1C'
~lii JJnnt.Jw on
!)G arc us Pic•ta tis
\)7 hasilien N"eptu11i d
JJOrtil'ns .Arg·onautanrn1
~)8 t. :\Iatidiar
!l!) tl11•rm,H• "N°<•ro11i.u1a<· <·t
AIC'xa11dri11a(:
100 od(•nrn C't
101 stadi11111 T>orniti,1ni
102 nst rinrn11 A11to11inorm11
103 eolnrn11.1 :\I. Anrelii
10+ am Pacis .A11g-nst;1c• l't
:-.olnriurn Aug-nsti
10n lllilllSOl f' lllll Ang•nf-iti
!J;l

Hc·g-io X

PALATJ\'l\l
10G Srptizoninrn
7 domus SPYC'l'i
H staclinrn
9 t. Apollinis
10 p:w<la gog·i111n
11 t. loYis \ "ic-t o ris
12 do11111s J\ ug·nst;11ut
rn donrn s Livia<•

xn

22 PTSCTNA P\"BLTCA
2B thC'rnrn<• .Antoni11i:111:tP
:24 1·ohors n · Yig-ilnm
dornns C'ornifieiar·

Ht'/..!'io XllT
A\. t•:KTrn\"S

:2n

S(' J)lllt'J'lllll C' r•stii
:2G eippus t(•rm. \ 'ps pn s inni
27 eippus trrrn. Cl:rntlii
2H l1orre a (-lalh;u' <'t , \11il'in11 ,1

:20

(' 11lJ) O l'iUltl

t. ~lim-'n·ap
:10 t. Dinna<·
:n Dolocrnum
:1:2 t. Lm1nc

HC'g-io XIY
THAKS TTBI•:l:Dl
:1:1 Tnsula cum
t. Aci;l'nlapii
:l-1 11aumal'l1in Anp;nsti
eohors \Tl ,·io• ilnn1
:)ii molin,ic•
,...
:){j

Scttiynrrnn

:17

lllOl<'s

Ha<lria11i

:lR prHta (l11i1wtia
:l!) C'it'l•ns <:iii Pt Nc•ro11is

( Phr,q!:inmun )
J+0 ral/p, il r'lf' inj'Pl'no

PO~T I•~S
a Probi
h 8nhlicins
l' AC'1nilins
d Falirkins <'t C<• st i11 s
\' AnrC'lins

r

, \g1·i 11 pn r·

g- At'lins

<

VI

region es XIV catalogum apposui . ceterum
quantum in reliquis quoque Richtero debeam
qui primus tot locorum et monumentorum
situm in formam r ecte coniecit neminem latebit, aquarum tamen ductus quos exhib et in
parte fal sos et viarum tralaticios omisi.
ad explicandam formam quam proposui
ct ordinem r egionum ex forma illustrnndum
iis quae dissert. pr . p. XIII cum clispositioncm forma e Augusti significarem dicta sunt,
pauca hoc loco addenda esse videntur. fun1.1amentum divisionis fuit Urb s Ser viana muro
antiquissimo cincta ct via e principalcs ex
media Urbe ad portas et extra fer entes, ita
enim et par s interior et spatia extcriora guihu s interim per lib er ac r ei publicae tempora
"Crbs ultra fin es Servianos ,meta er at ex natura loci ae qualiter distribui vickbantur. itaLjU e VII A ug ustus in stituit regiones intrnmuranas II. III. IV. V I. VIII. X . XI, V II extrnmurnna s I. V. V II. IX . XII. XIIT. :Xl V, nam
A ventinum cum scmper extra pomcrium fuisse t neque tum in pomerium r ecipienclus cssc
\'iclcretur, in duas r egioncs XU ct XIII di\'ic.li
ct cum vastis suburbiis et ad clextcrnrn viae
~ .... ppiae ct ad ripam Tib cris sitis coniungi
placuit. dcincle fo rmam cum ad mcridiem
conversa esset ita partitus est ut nobilissimam v iam Appiam austro subiectam ct superior em cum via Flaminia versus septentrioncm direct a et inferior e tamquam card in cm totius formae constitu er et, V II essent
r cgiones ab una , VII ab altera parte, orientales I- VII , occidentales VIII - XlV. iam
quo ordine sing ulae r egion es sc exC'ipercnt,
simplicissima r es cr at, nam ut prima numeraretur ea par s quae in forma summum locum obtiner et et ad sinistram v iae Appiae ia1..·er et, ipsa r atio postulabat. sequebantur a
rneridie ad septentrionem intramu ranae II a
porta Capena ad Caelimontanam, III a porta
Caelimontana ad Esquilinam (nam in III et
IV limitibus indicandis fa teor me imprud enter

Richterum secutum csse), IV a po.rta E squilina ad V iminalem, ita ut p osterior quaeque
praecedenti inferior esse t. cleind e extrnmurnna V a porta Caelim ontana acl Viminalem
(nisi y_uocl aliqua pars etiam intra muros
prope portam Esquilinam ci adiecta fuisse
videtur, nam lacum Orphci (38) etsi vici n omen fuit a S. Lucia in Selce ultra portam
pertinuisse vix cr ediderim). sequitur VI intra
muros (cui postea acccsserunt etiam ca stra
praetori a), VII ext ra, a contig ua IX sc iuncta
via Fla rninia 1 non tamcn V ia L ata ut disse rt.
pr. p. XVII sq. statuirnus. iam acl superior a
pcrgitur, V III quae intrn ct IX quae ext ra
mur um est, illa ad sinistram, haec ad dexteram s ita, tum X ct XI adnumerantur item
sociatae secl intra mu.ros utrnque, p orro X II
et X III de quibus diximus ut quae sinistra
esset priore loco pone retur aeque atque a
s inistra parte Urbis initium factum est , ag men
claudit qu ae r estat trans T ib crim sub occidcnte sole XIV .
:\ug ustus qua rum rerum in distribuendis
regionihus rnti one rn hahu crit ex Notitiae numeris sagaciter explana \'it, finium ductu s
accuratius dcscrib crc stucluit, murum quoque
Servianum sevcriu s quam nostrum prop ositum tulit delineatum dcclit L a ncianius iis quae
nuper scripsit Ricerchc s ulk X IV r egioni urban e, bullet. comun. 1890 p. 113. quamquam
quod ad patcfa cicnda m dispositioncm quam
:\ug ustu s secutus csset excogitavit di ngramma
(' segna ta la linea fo ndamcntalc 1 egli s uddiv ise il tcrrcno cistib erino in trcdici r cgioni,
girnndo cla clest rn verso s inistrn sul perno
o centro clcl P alatino ' p. 11 6 sq.) speciosiu
quam vcrius mihi coniecissc videtur. idem
in clcscriptione Orbis Romac quae Notitia
vocatur, quam saec. IV ex forma et ea mericliana cxpressnm esse clissert. pr. p. XIV sqq.
demonstravimus, r ecte obser vavit n ominibus
longe plurimis quac monumenta dicer e solemus ct monumenta supra simplicitcr dixi-
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m us v icos potius quam monm11;cnta jn dicari,
quorum n omina m agnam partcm a monumentis deriva ta m anserunt p ostqua m ipsa
m onumenta dudum interierunt, velut m ansit
nom en Piscinae publi ca c cum v ico, qui r ecen setur in basi Capitolina, unde r egio XII n omen tr axit ct No titiae descriptio exorditu.r;
item quam regio X continer c clicitur curiam
veter em vicu est Curia rum basi Ca pitolinae,
s ummum chorngum r eg. III et tcmplum T clluris reg. IV in ipsa fo rm a Scvcria na n omin a
esse i;icorum fr. 7 SVmMI CH or agii et fr. 6
IN TELlurc animadvertimu . sed quod conclusit fi n ium d cscription em cssc No titi am ,
non pr a ccipuorum Jocorum ct monurn entorum ,
i;alde eg;o mira tu · sum (cf. reg. YJil et IX
n equ c qui
otitia m Urbis Constantino pobt an ae compos uit si ad cxcmplum R ornae con fecit , finium clc cription cm intellcxit) n eque
quae posuit -ta r e possunt si Ycra sunt quac
supra p. X VI de ordin e Notitiac exploravimus. unum a<lcla m a d fo rm am Urbis guam
uprn exh ibuimus. h orti Sallus tiani (43) quocl
a Notitia in region c VI afferun tur cum m aior
par s sp ectet acl V Il, optime Lan cianius p. 135
ea r e expJicavit quod aditu s erat a -vico p ort a Collinac intra muros. sec.I h,1 cc ha ctcnus
n e in q ua esti on cs supra trac tata s r clahi v jdeamur.
v idimus de fo rma Scptimii Sever i, viclimus
de forma Ur bj . XIV r egionum A ug us tj , diver sa s ea s fuj sse non solum iis quae tcmp orum cur u muta ta erant, scd ctiam disp os1t10n e universa atqu c di rcction c c-ard inis
certi s atqu c indubitatis arg um cntis comprob aYimus. r eliquum est ut quaeramus, quan am ration e ductu ScYeru s fo rmac facicm
immutavcrit ut ca r clin em constitu cr ct orient em brum alcm. n am V espasianum cuius fo rm a m in endio templi P,1cis consumptam eo<lem loco eum r cdintegra e sati s proha hili s
c t opinio, omnin o n on est cur a <lir ecti on e
ug ustea. clesciv issc putcmu ~. immuta ti onis

a utcm Severian ac multae caus ae conquiri
poss unt. Yelut ambitus Urbis tum forta se
is erat ut fo rma m arm or ea nisi h ac directionc
m odulo commodo commode in mum cxhiberi
n on pos ct, ut n os quoquc fo rmas ita · convertimus ut gua m m axime spatio quod datum
est aptentur. sect ea de re ex fragm entis
qu ae h abemus nil certi ef:ficitur. an forma m
immutatam esse putabimus quo m agis templa
deorum et opera m aiora cum ipsius formae
direction e cong ru ere vicl er entur, forsitan ut
aedificia ah ipso impcrator e exstru cta in plan o
cl elin cat a ccrn er entur ? at tot monumenta con spicua inclina ta ia eere supra Yiclimus. n eque Yero loci quo sita cr a t fo rma ipsa rnti on em ha buit. n am fo rmam templo Urbis
ita aclfix it ut in par iete esset cuius ang ulus
alter sp ccta t ver sus oricntcm , alter ver us
septcntrion em (v. Iordani tab. X XXV); cont ra i lat eri dextero apposuisset quo<l est
inter septentrionem c t occidcntem , ita illa
ex hibit a fuissct , ut qui fo rmam intuer etur
quac superiora prospicer et eadem in Urbe
anti c a h aberct , quac infra essent postica,
sinist.ra autem c t dcxtera eadem q uae in
ipsa fo.rm a, i. c. ad situm locorum forma dir ecta fu isset. sect ita usui communi consulerc ilh n on solebant.
longe ver i similiora s unt alia . a tque sane
mirum inventum Urbis quae in dies muta tur forma m m armoribus incisam tamq u am unjus t.liei aetern am m emoriam publico
loco collocar e, - n am alia est a quarum scpulcorum agrorum r a tio - aut temporum
qua c summ am r erum se attigisse sibi consda
sunt aut cffr en atae n mita tis <locurnentum.
A ug usti form a in porticu P ollae picta erat,
de Vespasiani n on consta t , Severum ad suam
libiclinem omnia exegisse scimus. itaque non
est cur arcan as Yel subtilior cs causas circum sp1ciamu quibu
ommotus ille form a m
n on ad r ectas cacli r cgion cs sed ina uclito
more ad cardin em inter orientem ct m cri -

vm
diem dcduxcrit., quae . ratio fucrit , Yestigia
in ipsa forma Capi.tolina scrvata satis c.leclarant. formam ita dispositam essc vic.Umus ut
carclo aut ipsc Circus ~foximus cssct aut huic
congruus, nomen Circi -sccunc.lum spinam in
modum columnac Jitteris sc riptum cubitalibus
ita ut prac ccteris oculos stringer ct, ceterorum · autem opcrum quotquot in sunt nomina si indinata er ant ut ab ima ad sum mam partem exarnnda esscpt, ita inscribi
cogn o,-imu s ut tamquam pro fundamcnto Circum haber ent, ,-elut Septa lulia, basilicam
Iuliam, Grccostasin, Lib e rtatis, in Tcllure
al. itaque Circus l\Iaxi.mus licet in m ed io
fuisse n on Yid eatur tam en pro cardi.n e principali. fui sse existimanc.lus est , ita ut locus
i.ustus intuenti paullo propios esset clcxteram
pattern parictis i. c. angulum t empli Urbis
qui spccta t ver sus septentrion em . Circi autern tantum fuisse hon orem n on mirabimur.
scimus quanti propter ludos antiq ui circos
aestimaYerint, ita ut ct rcgio IX et XI ab
ii s n omen c.luxe rint , Circum Maximum inter
mirabilia U rbis primum locum tenuisse notum
est (cf. Phn. s., p. XVIII), quin etiam tam(1Uam tcmpla dci Solis constitui atque coli
consucrant. nam Circus ?\Jax imu s tendit acl
oricntcm hibernum , Flaminius, cuius inscriptio· cur prorsus singulari modo in forma collocctur iam appar.et, ml orientem accurate
exa rtus est itcmque Neronianus, ml meriLliem c.leinde stadium Domitiani , c.lcniquc
C:iJ.-co Maximo trans,-er sum stadium P alatinum. tcmpla autem Soli s et Lunae ips i C:i r co
:ilaximo inaedificata enmt (cf. Preller rom.
~ly thologiea 1, 325), obclisco ornatus er.a t omnium qui tum Romae erant maximo, quorum
qui · locus et apud Aegyptios et inc.le apud R omanos in vcnerntione Solis fu erit egrcgie exposllit Schiaparelli bullet. comun. 1883 p. 72 sqq .
accedebimt tamen ·alia quibus Se verus mo~
tus v ideatur ut suam formam suo moclo clclin earet. celeberrimum inter ·opera quae ex -

struxit Scptizonium fuit s ub monte Palatino
lateri Circi I\foximi in frontc a ppositum,
cuius ichnographia servata est l'Um partc
Circi in fr. 38 Capitolino, quod in r cgionc X
otitia co mmcmorat nomin c Septizonium divi
SeYcri. quoc.l c um fc1 cer ct quamvis stupcnc.lae
mag-nitudinis atqu c inauc.liti splenc.loris opu
(cf Huclscn cbs Scptizonium <lcs Septimiu
SeYerus, Rerlin l 886) tam cn nihil aliud cogita \'it, quae \·crba sunt biogrnphi (Spart. :24),
yuam ut ex Africa venientihus suum opus
occurre rc t. cr a t cnim e x Africa o riumlu s, Lcpti
n a tus, Septizonium voluit patriam prospicerc,
iis obve r sari qui cum ex Africa vc nirc nt
\' ia App i;i per Circum 1\la x.imum Urbcm intrnrcnt - cac.l c m ig itur imprimis causa fuit ,
ut form am ingcn tcm Urbis cum poncret, ad
Circ um l\1ax imum cam atqu c viam Appinm
c.lirige rc t , s uam libidinem secutu s fo rmam
m ore maiorum conscc ra tam aspern a r etur at•
quc levitcr immutarct. codcm autcm m odo
a<ldo constitutum esse arcum Scptimij Se\'Cri in Foro R om,mo n cscio , 111 gloriosiu
quam commoclius ibi coll ocatum (305° - so}.
stitium di.:dmus fuisse R omae 302°) n cque a c.l
diem n atalern Se ,,eri di.rectum ut est arcu s
Constantini (cf. Nissen mus. rhcn. 28, 354;
nam ct n a tus est c.l. 11 A prilis et jmper a tor
renuntiatus); pacc.lagogium autcm puerorum
:t Capitc Africae (reg. 11) quoc.l rcfccit (CIL.
6 n . 1052) eollem r efe rendum essc non v idetur (cf. Gatti ann. dell' inst. 1882 p. 19-l-).
r estat ut pauca ac.liciamus _ de inscription e
ipsius Severi formac Capitolinac fr. 37', de
cuius positione quid i.U1.c.licandum esset supra
p. VI exposuimus. verba SEVERI ET AnTONINl A VgC NN p ro rsus sin g ularia sunt,
n eque sollemni m oclo r cdacta n equ e nomine
operis significato. quac n e pro d.edicatione
totius formae hab camus, ita forsitan explicanda sunt ut s umamu s ea omnibus aedificiis impos ita fuissc quac Septimius Severus
aut fccit aut r estituit. nam post, A u g ustum
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et Vcspasianum tcrtit1 s c:c titit instaurator
Urbis R omae (cf. Richter p. 765 :!) , multa

opera p erfecit quorum ·cricm contexuit Lancianius bullet. comun. 1 82 p. 52, quorum ut
s umma conficer etur s imulquc r cstitutac Urbis faci cs uno obtutu comprehcndi possct,
ipsa haec form a in publico collocata est, ad
a cmulationem forrna c A ug u: ti - ut fuit p orticu · quoqu c ' R omae S everi , g-esta eius cxprimcns ' (Spart. S cv. 21) - neque \ ' Cro ipsor um Severi et Car acalla c nomin c scd a
scn:itu dcdi.cata , qua publicas imperatorihus
g rntic1 s profiter etur. iam sagaciter lorclanus
titulum acJ sc ivit iisdem evero ct -:\I. A nton ino cJ cclicatum (CIL. 6 n. 103 1), in quo primum
subs -riptum inv enitur ld evot ?JI V RBI · S CRAE · R EG · X IIIJ. conclusit gliscentc aclulatione tum rnagis magi quc Urbcm R omam
n on populi R om ani scd domu s impe ratoriac
principisquc quasi. praedium ha bitam esse
(Forma p. 8) . quid ig itur mirum ctiam fo rmae directi on em acJ libicli11 cm prin 'ipis Africani in Cir cum Maximum atque viam Appiam
conycr sam cssc? itaquc de for ma Capitolina
confecta r es est. originem a tquc ration cm
fo rmac mustravit, de templo Urbi s Sa crac,
ubi ct fo rm a m axima po ita erat et publicae
formarum m ensurarumque tabulae scr va bantur, post Iordanum di. putavit Lan cian ius
praccla ra illa comm entatione cl egli antichi
ccli.ficii compon cnti la chiesa dei ss. Cosma
c D amiano, bullet. comun. 1882 p. 48 sqq.
de titulo formae unum addendum essc app arc t, nam fo rmac Capitolinae nomcn procul
dubio fuit cforma Urbi Sacrae regionum
X IV ', n on ' forma Urbis Romnc r eg. X IV '
quod fuit A ugusteae.
vcrum enimver o quoniam opcram dedimu s
ut comperircmus quonam prin cipis arbitrio
fo rma Scveriana a d ori entem brumalem con,~cr sa csset, aequum t iustum est cur A ug ustu s m eridiem secutus it n on foexploratum
rclinqucr c. quod i quaerimus qua re du ctus

A ug ustu s fccc rit, libidincm principis non incusabimus, ccrtas rationcs fuis c contendemus.
s uspicabuntur forsitan in eo secutum eum
csse Tib erim amn em, anticam seu inferiorem con stituis c earn partem Urbis qua intrat, superior em qua meridicm Yer sus effluit ;
quoniam sunt qui nisi qua s ip i oculis ccrnunt
cau as non comprehendunt. sed eodcm iure
dixeris ad oricntem fo rmam r edigenclam fu issc cum a Inniculi iugo totam Urbcm oculis
subiectam unicc acstimare licer et, aut hac
par tc montes longe alti imi Ap cnnini cmin crcnt clig ni qui in summo coll oc;ircntur.
fo rmam U rbis region um XIV artc cohaer ere
cum iis quae de administrandis re bus U rbi
Augustus in stituit ct horum cssc qua i complcmentum ct inter omncs constat nequc facit
acl quacstionem expli cancl am. se d quamYis
multa A ug-ustu primu s perfccerit, tamcn earn
cius naturam atq ue indolem fui sse novimu s ut
ct in alii rebus et in fo rma disponend a mor cm
rnaiorum eum conser Yas ·e, nil nisi numcrum
n ovaYisse cxspectaveris. at iam supra cum
excmpla guae ex u ita ta Urbis R omac forma
in imlicancl is loci ~ insciis ipsis scriptoribus exciclisse viderentur afferrcm, cuncnte
calamo ct Ciccronis et aliorum ,-crha cl ecripsi quo ccrtc a fo rma A ugu ti pcnclcrc
non diccmu . a dsunt igitu r vestigia fo rmae
\'Ctu tioris quibus discernimu s consueYi. sc
R omanos etiam lib erne r ei publicae tcmporibu s situm Urbis ad mericliem conYcrsum
clcscribcr c. sccl non solum aevo Aug u teo
antiquior est fo rma Urbis e meridie directa,
est antiquissima. n c ambagibus legentes detineam , r em luce clariorem statim proferam,
11 a m pl ane eodem modo quo forma r egionum
X IV Aug usti, iam multis saeculis ante ea
forma exacta fuit qua describebantur IV ill ae
partcs Urbis ' tribus dictac ab locis ' quae
a Scr vio Tullio institutac esse dicuntur. r em
imagine Ur bis quamvis rucli expre sam statim
perspicies. rcgion e. scu tribus quae fu erint
2

X
et quo ordinc disposita e cc rtis testimoniis
con s tat Varronis Fcsti Ciceronis (cf. Mo mmsen rom. Staatsr echt 3, 1 p. 163, Kubitschek de
Romanarum tribuum origin e ac propagationc
p. 5 1):
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Suburana
Palatina
Esquilina
Collina
nequc cliffcrt quod a Plinio cnumcrantur S uburana Palatina Collina Esquilina n eq u e quod
a Varrone de 1. 1. 3, 41 <Argeorum sacra ria
in IV partis Urbis clis posita ' c.lescribuntur h ncc
(Io rclan 2, 603)
1 r cgion e Suburana Caclius mons
Ccrol icnsis
Suburn
II regione Esq uilin a Oppius mons
Cespius mons

C-c rrn a lcnsc
Y e licnsc.
itaciuc in l V reg-ion ibu s in qua s Urbs distributa crnt, cum ;iliu s orcl o n on in s it nisi topograpl1icus, is4uc plan e cum A ugusteo o rclin e
congrucns, - 11am id em est cum ab caclcm
rcg;ion e LJrbis cxord iatur supcri o rc simul et
s inistra, uncl e utrum primum d ex tr or s um p cr g at an_ acl ca quae infra s unt , nihil pro rs us
interest - nisi fo r te crcclis illos quos clix i
scriptor cs qui t:1m c n Augusto rucrunt antiquiorcs ex s ua c actati s m ore Orbem rcprn cscntancli Scrviann rum rcgionum ordin em cf1inxisse, iarn dubita ri nullo modo p osse mihi
vidct ur qu in hac dis position c cxhibcatur forma
ccrta, ctsi n on marmore;1, lamcn quoquo
mod o con scrip ta, atq ue e ffigi es LJrbis item c
m cridi c convc rs;i c1tque fuit fo rma A ugusb,
ct canclcm fo rrnam pc.r omnia quae intcrccdunt saccul,1 in u s u fui ssc test es ipsi scri plon ~s s unt q uibu s Scr\'ianac for mac n otitiam
ckh ernus quosvc co a rc.lin e lout Orhis describcrc vidcmus. 11am ex quo temporc partcs
in quas Urbs clividitur 1..' e rt o or clin c comp oni
ct num cris ita signari cocptac s unt ut clc
prima dissen s io omnino n on csset, - nam quorsum p crgatur nil r cfc rt moclo ordinc p c rg·atur dclincationcm q uoqu c factam cssc
co11tcnclo, quam ex ip sa clispositionc r cstituer c ,tliquo modo ct possimus et dchcamu s.
ccrtc quam maximc mirandum est iam illis
tc mp orihus talcm clispositioncm atquc fo nn :un
pc rvulgatnm fuisse quac -nimis artcm atque
dol'trinatn quc111d:tm g-rornaticam prockr c ct
actati s qua iam littcrn c tlorcrc cocpcrint essc
,·icl c: ttur, 11 cq uc tam cn ncga ri pot cst r c~:ioni hu s Scn ·ii Tu ll ii scrvatum no hi s cssc anti-

q ui ss imum ]itternrum Romanarum monumen- r epracscntamli cogn oscitur - hae formac ad
tum nequc tam scriptum quam formac in s tar unam omncs au me ric.liem Llis positac sunt.
ddineatum, co tamen tcmporc ortum quo formas collegit, commentario amplis ·imo in Romac iam dcxtrors um versus scribc rc so- s tructas cclic.lit Ioannes Baptista de R oss i.
lebant i. e . fo rmam illam eiusuem fer e aetatis libro insigni cui titulus est Piantc icnogracss' atquc ips um aggercm Senii Tullii qui fichc e pro ·p ettich c c.li Roma anteriori al ·epcrhibctur (cf. Richter p. 708 ct c iusue m colo X Vl (pubblicate ncl 50. anniversario deldisscrtationcm lih cr antikc te inmetzzcich cn, l'Instituto A rcheolog ico) R oma 1879. idem deHerlin 1 5 p. 40).
mon stravit has fo rrnas scu tabulas omnes ad
itaquc r c li_g;iosc servavit Aug:ustus formam
ve terum exempla facta ncque eas proprio
pri ' tinam ac.1 m cridicm uircctam, n ov um co n- in gc nio a m ec.lii aevi hominibu s i1wenta - e - e
stituit ct num e rum r cgionum ct ordin cm quo n equ c ca profecto illiu actatis indole
sc excipc rent ni.-i qu oc.1 pro on.l ine publico c um fuit ut n ova pro cr carct eel rclig'io c quanpotius .-ccutus essc -vic.lctur qu o \rgco rum tum quic.lcm potuer int eas cqui iJla L1uae anti~:1c rnria di ·po ita erant (cC Jordan l , 1, 3 1 ). quitu s tradita accepcri t. quac post de Ros- .. ugus to antiquiorcm cssc fo rmam Trbis s ium rngni.tae sunt n ota v it Richter p. 735 cf.
Roma c rn edc.lianam Yidimus, ,111tiquissimam Gilbert Stadt R om 3, 457, Iornard monum.
fuis se qu oc.1 c.liximu · argumcntum c.l cniquc ac- geog r. t. 40, 6, Monaci Archi,·io d. soc. R om. di
n ~dit grn,·iss.imum sc ptim ontium q. c.l . sc u storia pntria l '.2, 1fr') ' Roma edific,1tn :1 muodo
fe riac qua - olim ab aliis atque qui postea c.le li one ' ; form am a F ra Filippo Lippi pictam
inter Vll montcs num erabantur m ontibus agi Schcdeliana e et i\[:111tuanae sirnilcm in stituto
sol itas css
\nti stio L abconc :n1 ctor e r e- Staede lian o Frnm·ofurtensi nuper illata m e se
fen Fe ·tu s p. :340. ;~-J.tl, quorum m ontium audimus er. Frankfurter Zeitung- -+ Fehr. 189 1.
nomina hac c s unt: Palatium Velia Fc1gutal
Lluarum formarum v ald e ga ud eo quod unum
S ubura• Ccrmalus Oppius Cispiu s. orc.lin cm excmplum pro ponc rc et harum clissertatioex c adcm fo rma c.lc rivatum essc tam pcrs pi - num rnmti pradige re lieu it, prosp cc tum
cu um est ut cxpli cation c non opus s it.
<.{UCm Yic.lcmus in s ig illo Ludovici Ba rnri
attamen n c post tot tanlaqu c arg um cnta (quod \qui ·grnnis scrvatur) circa a. 1328
l<.~Yitc r n os re m cg issc ccnscas numerorum fo rs itan .\lars ilio Ficino auctorc expr cssum,
lusu sec.luctos c um contenc.l er cmus sollcmn em compcnc.lia tum eum quic.lem ·cd nitidum, quern
fo rmam Urhi s R o mac ct ante et post \ ugu- ut ex A lfrcdi de R eum ont hi toria Romana
st um se mpe r c m erid ie c.lircctam ruissc, pe- 3, 1 p . +77 r epctcrem editor libernliter conculia rem atquc pror sus s ingularcm rationcm ce ·s it. quam formam ut pauci describam,
cssc formae Severi Cnpilolinae, iam pra csto quoniam est ' ritratta c.lal tipo gia solcnne e
sunt c.locumcnta longc ccrtissima atquc indubi- trac.lizionale' (de Ross i p. 8),
rb cm vi des
tatae ficl e i in q uibus non iam rati ocinand o opu s ab ca partc r epraescntatam qua Tiberis R oL·st, . ec.l formc1 e ipsae c:xhibcntur Ycrnc atquc mam intrat pro pc portam Flaminiam c t Urcac 4uae ipsis oculis ccrnantur. serv antur b em c.liYic.lit, vides in ipso Tib eri in ulam et
L·nim adhuc sat multae formac sn1 ichn og-ra- pontcs, tum ut de R os ii v erbi utar ' tu ph iac -Urbis Roma e p er medii acvi saccula diosamen tc po ·ti in rilicvo i principali modclin ca tac aut pi ctac , sec.l p cnc.lcntcs cac o m- numcnti c.li R oma pag-ana e cri tia na. In
nes ab , antiquis exempJis ut ex certa consue- fonc.lo alla ccna la basilica lateran nse, la
udin ' atquc con ' tanti quod:1m more Urb cm piramiuc c.li Caio Cc•stio, l'a rco di Tito; poco
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piu innanzi il Colosseo, in mezzo jl Campidoglio, poj il Pantheon: a dcstra s. Maria in
Trastevere, l'obelisco vaticano, s. Pietro, la
m ole adriana; a sinistrn la colonna Antonina
c la to.rre di Nerone '. cetcrum ut hoc
loco aclclam etiam antca et more fcre comn:iuni in hullis aureis imperatorum fo.rmam
aliquam ' Rom,1 e Aureac ' quamvis ficticiam
ex hib ere solebant ut est in sig-illo Friclerid
Barbarossae quocl nuper edidlt Y. Sallet Zeitschr. f. Numism. 17 (1890) 236, frequcntior
etiam in iisclern versus c:eleberrjmus R oma
caput 111u11di de quo cf. Graf Roma nella
mcmoria e n ellc immaginazioni clcl m cclio
c yo 1, 7 sqq., Monaci Archivio cl . s tor. patr.
12 (1889) 166, Lange clcr Papstesel 189 1 p. 54.
de Ro ssius ut historiam harum formarum
ab originibus repet er et omni qua unu s excellit cloctrina cgit ct de Septimontio antiquissimo et sacris Argeorum ct JV r egionibus
Servii Tullii quibus optime obscrYavit contineri incunabula ct quasi prototypon formac
Urbis quam con.ficerc oportuerit ex quo tern pore populus Romanus non iam tributim ut
antea, sed r egionatim conscribi ct tabulae censoriac in stitui coeptac sint; disseruit de formis publicis et m ensuris ag-rorum, ut ernnt
formae ag-ri Campani in aes incisac ct ad
Libertatis adfixac quarum meminit Grnnius
Licinianu s, de formis aquarum quac sunt
apud Frontinum et similium, de 'forma Urbis
(post Gallica incenclia) occupatae magis quam
divisac simili ' ut est apucl Lh·ium 5, f)5, de
Sardiniae insulae forma atquc simulacris
pugnarum in ca pictis apucl cundcm 41 , 28,
aliis; tum de pomerio, cle Augusto ct Agrippa
eorumque dimen surationc et dcscriptione totius orbis, de orbc picto in porticu P ollac
ct forma Urbis Augusti (de quibus est in inscriptionibus CIL. 6 n. 919 'censores loca a
pilis et columnis, q uae a print tis possiclebantur, causa cognita ex forma in puhlicum
restitucrunt ' ct CIL. 10 n. 3828 c fines agro-

rum dicatorum Dinnae Tifatinac a Cornelio
Sul.la ex form a di-vi Augusti restituit '), de
XIV r egion ibus, de V cspasiani mcnsura Urbis dcscripta a Plinio n. h. 3, 66, de Notitia
ct r egionariis q. cl. , itincrnriis ct cosmographiis ct cctt.; quacstionem tamcn guae est
circa dircctionem formnc Urbjs, cum totus
csset in cnarrnncla ct contexcnda historia
horum monumcntorum antiquitatis, id quocl
sane mireris, non attig-it nisi cum fonnam
Capitolinam tractaret quam p. 53 cum Iordano statuit ad mcriclicm conversam fui sse,
irnmo ita rem se hahere comprobari putadt
ipsi s forrnis quas cdiclit , guns omncs hanc
di sposition cm seq ui commemoravimus, tamcn
cur in Scveriana aut in A ugustea (nam p. 80
i m eridiana fucrit forma Urbis Capitolina,
candem fuis se Vcspasiani atqu c Agrippae
et Augusti pronuntiatur) primum ut opinabatur icl factum essct ct num eadem fuissct
omnium quae ante crant formarum dispositio
nc s uspicatus quic.lem. Severi formam mericlianam fuissc quod put~wit, ea in re iam crravisse eum certum est, contra iis quac attuli.t, velut quac in tabula l adnotata leguntur
maxim a m pm-tern cadem esse viclit atquc quae
cxstant in Notitia locorum Url1is Romac, nequc unquam intcrrupto o rcline quae Notitiac
ex antiquis formis desumpta Mirnbilibus alii
tradiclcre usque ad fonnam Urbis quam habuisse dicitur Carolus lVla~;nus aut ad formas
et dcscriptioncs Urbis quac apucl geographos
Arabes reperiuntur ct quotquot deinceps tabulae Urbis factac sunt perven erunt - his
r ebus clico quam luculcntissim e demonstrntur Jrnnc formarum Urhis quac per medium
aevum fcrcbantur faciem meridianam vcre
Romanarn cssc et antiquam, quin antiquissimam paene ab originc ip siu ~ Urbis continuo
more clcrivatam, multis sacculis antiquiorem
Scveriana quac ut vctcrem morem turpitcr
dcseruit . ita q uamq uam pub lice loco insigni
ante omnium oculos collocata ct per omnia
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deincep sa cc ula ·conscrvau atque sine dubio
c um a dmirntionc in gentis op eris visitata est ,
t am cn n on perfecit ut Ye ter em formam Ur bi R omac meridianam ver e atquc unice R orna nam usu movcr et c t animi ut ita dicam
eveller ct. nam nimis postquam inveter a \'it
con u etudo anim L n ostris insedet atquc inh aer et, inhaesit antiquis ut per idem sa eculorum pa tium etiam XIV illac r cg-ion es
A ug usti in us u cssc nunquam dcsincr cnt,
quarum n omina atque numcros us quc a d
X II p. Chi'. n. sa cculum et ultra ad desig nanda Urbis loca aclhibe ri Yidernu s, inha esit adeo ut in n ova quoque Urbis in V II rcg ion cs ccclesiastica di tr ibutione eanclem fo r mam se quer entur.
etenim in.de a Ill a ut IV p. Chr. n. saeculo praet er civ ilem ut ita die am di ription em A ug us ti vestig ia cernuntur discriptionis
cuius da m ccclesiasticae, cf. libr. pontif. de
papa Clemente cfecit V II r egion es c t cliv idit
n otariis fidelibus ecclesiae qui gesta ma rtyrum solicite et curiose unus quisque per r eg ion em s uam diligentcr perquirer ent ', de papa
F abian o (a. 238) chic r egion es di visit diaconibus .. ct fccit VII subdiaconibus qui VII n ot a riis imminer ent ut gesta marty rum fidel iter
collegerent ' et qui actis syn ocli a . 499 subcribunt ccliaconi S. R. E. r egionis I - VII '
(Iorda n 2, 324) - ut etiamnunc VII R omac
s unt cardinales cliaconi. quac ratio inter
ve ter e et n ovas r eo'iones intcr ceda t ut in
m edia relinqua mu - nam de usu earum
nup er acriu s clisputatum est - hoc certum
st VII r egion es eccle iasticas ct accurate
disting ui ct nisi ex forma meridiana ordinem
non explicari. qua rum prima v ocabatur Aventinensi , r liquarum quoniam n omin a non usita ta fuisse v idcntu.r loci ~ e t monumcntis praecipuis ads riptis s iturn s ig nificabo cf. Iordan
2, 3 17, cl e R os i R oma otter ran ea 3, 5 14 r chh·io di toria patria l'.2 (1889) 210, Duchesne
Revu e des quest. histor. '.2"1- (1878) 217 Melan -

g cs cl' arch . ct <l' hist. 10 (1890) 126, R e Stu <li
e docum. cli storia e diritto 10 ( 1889) 349 et
360 [uncis in clusi r eg. II. III. IV quae et ad
civ iles et ad ecclesiasticas r cferri possin t].
1
dvcntinen is : S. Sabina, ripa Gr aeca iuxta
m armorata s uper fluyium Tiberis, (h )or rea sub
Aventino (i. c. A ug usti r eg. XIII) ; S. Balbina ,
Fasciola ' a clroitc cle la voie A ppienn e ' (Aug-.
X II) ; praeter ea a p ap a Simplicio (lib. pontif.
p. 249 Duch .) statutum ut < prcsby tcri nrnncr ent pro_pter penitcntes ct baptismum r eg. I
ad S. P aul um' . pertineb at ig itur a Yia A ppia
ad Os tiensem c t Tib crim
n iux ta decennias (propc p ortam Metroviam
ug. I), [S. Erasmus a nte S. Stephanum, iux ta
fo.rma Claudia (A u g. II)], S. Gcor g iu ad , ·clum aureum (V clabrum, A ug . X I), basilica
Crescentian a (pro pe F orum R om anum, A ug.
VIII), n on longc a porta maiore (Aug . V );
eodem spectabant coeme teria a v ia La tin a
a d A inariam ct propc L abicanam
111 [n on longe a S. Stephan o, iux ta domum
Merulan a m , iuxta thcrmas D omitiana (Titianas)], iux ta porta m aior e , n on longe cle Hi erusalem , iux ta forma m Cimbri (trof ci di Mar io), basilica S. L a urentii sup er S. Clementern (Auo-. V ) ; S. P etrus et Marcellinus, S.
P etrus in Vincula, cum coem et eriis a via Labican a a d Tiburtina m ; pre by teri r eg. III a d
S. Laurentium (in ag ro V erano)
rv [Subura et campus S. A g a the, n on long·e
a colossus in templum qui v ocatur R omuleum, in colosseo in v ia sa cra], ad macellum
n on lon ge ab eccl. S. A ndree et Viti, gallin as albas (Not. VI), iux ta thermas Diocletianas, tit. V estine (S. Vitalis), S. Su sanna , i. e.
A ug . IV et VI, Viminalis et Quirinalis cum
v ia om enta na
v limites describuntur a. 962: ab uno la ter e
Yia publica sub arcora et form a Virginis, a
secundo ipsa fo rm a Virginis et Monte Pinci, a
tcrtio muros civ itatis R ome et porta (populi),
a quarto latcre dicto muro rcmeyante u:;q ue
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in p osterula S. Agathe (pinz .rn dell' orso) ct
via publica quc du cit s ub a rcora i. e. Aug.
V II et pars IX
YI S. Iviaria in Siniko (X enodochio, Trevi),
cum Aug. IX r eliqua pa rte ; presbyteri VI et
v Ir cum utrnquc acliaccrct acl S. P etrum (in
V aticano) delegati.
qua c si n obiscum r eputamus , numcrus c t
onlo VII r egionum ecclesiasticarum a ciYilibus Augusti clifferunt , clispositio autem uni,-er sa plane eadem est i. e. r edacta ad formam
meridianam, ita a forma comm uni pcndcbant
ut eodcm inter se ordine quo r egiones A ugu sti ct ipsac VII r egion es et sing ularum r egionurn fines ut in V v idemus desc ribe rentur.
tanta fuit per illa sa ecula Romae antiquae
mcrnoria ut c um in formis quas ex antiquis
cx cmpU s ad unam omn cs r epctitas esse diximus praeclari s monurn enti s antiq uitatis imprimis opcram darent , etiam in n ova U rbi'·
tlisc ription c ad 11 0, ·ac fidei rntion cs atque
opera cxacta mor em antiquum consc rv arcnt ,
c;1 nlin em Urbis n on mutarent , Urh ern m e rill iana directione intueri per ger ent qua et
Au g usti ct Scrvii Tullii ae tatc intu eri solebant. r cgioncs autem A ug usti ctiam post
hclla Gothi ca cum ecclesiasticis a]iquoti cn s
ind icatas csse - ut a. 105 1 bis scriptor em
hacsisse v idemus utrum locum prop e S. 1lariam :.\faiorem V A ugusti an III ecclcsias tica c
<..l ar t.:t cf. de R ossi . .-\rchiYio l'.2 , '.209 - n on
mirabimur n cque est cur offendamus. ut s um-.
mam faciamus, per XX saecula forma m Ur bis Romac. mcridia nam fui sse dem ons tratum
est, eanclem m a nsisse Urbis Ae ternac imaginem atque discriptionem inc.l e a r egum et
libera c r eipublicac temporibus per omnia imperatorum et mcdii ac vii Christia ni saccula .
a tquc his r ebus absolutum est quidquid de
for ma Urbis R omac quac apucl v eter cs fuit ,
dicendum videbatur. at qu oniam de for rna
Ur b is constat, ad altcr a m r em trahimur ct
ta m qt~ am in n o-v um ca mpum immittimur

ut qua eramus quid de cctcris v eterum formis
statuemlum sit, quibus siquidem tanta fuerunt in d elineanda Urbc cons tantfa, cum hac
artam atque intr insccam quamlam n ecessitudinem fuisse n emo infitiabitur. quare si
licet han c yuoque r em per solvc r c ct quae,~tioncm y_uam ratio n obis imponit quantum
yuidcm fi cri potcst cxhaurirc fa s est.
quod r e vcra n on tam arduum est ut non
facili opera cxplicetur. Aug ustum yui Urb em
in rcgioncs X IV clivisit, Italiam in XI proYincias di stribui sse co nstat. atquc s i in illis
orclinem to pographic um sccutus est , cum
formae eas inscribcr ct , in his alitcr eum
egisse vix putabimus . scd ut r em profe rnm,
nam multis -verbis opus non est, en habes
formam Italiac sccunclum region es A ugus ti
quas fui ssc Pliniu s n. h. 3, -1-6 sqq . testa tur
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descriptam, quarum ore.l o ab ipsa Urb e profi ciscitur, deindc primum superiora enume rnntur, quae n os nunc ex n ostro m or e Italiam
infcriorcm appcllarc- solcmus, tum ad ltaliam supe ri or em quam n os . dicimus dcscen clitur, iis autem qua c a sinis tra ad dextcram
deinceps sc c .x cipiunt hanc q ua m sta tuimus
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mcridianam Italiac formam vere uo-u t am pr mptu unt et gnr\'iora restant in quae
fui e quam erti imc vin.citur. re itc- inquiramu -.
rum tam implicitate per picua ut a nullo
nam postquam de Urbe et de Italia constat,
earn adhuc ob erv-atam c e vix creclidc- dubium non ·est quin orbis quoque universi
ri . cd ita hominum genu con ·titutum e t forma antiquis meridiem versu dirccta fueut cum in quacstioncm quandam incidcrint, rit. quae re et i sua natura veri simillima
m x ontrover ii. ita impliccntur ut olem c t et infra ip orum antiq uorum criptorum
prae umbra non vid ant - nam quot quae- te timoniis at luculenti opinor comprobati ne moverint quantum vc udav rint e. o·. bitur, interim quam r cte statuatur docuin forma et choro 0-raphia 1.wu ti explananda mento unt verba quibus ip iu A ugu ·ti ni
di i n quit, at harum r rum neque hie n quc fallor orbi pictu de cribitur. etenim Plinius
in prolixj de forma rbi Roma - di putatio- refcrt n. h. 3, 17 ' grippam quidem .. orbem
nibu nc · vola nee v tigium, adeo ccrtando cum terrarum orbi spectanclum propositurus
caecutiunt et dum r mota in ·ectantur quae
set, rras e quis credat et cum eo divum
ip i oculi
ubie ta ·unt non animadvertunt.
ugu tum ? is namquc complexam eam poreel ut ·11
mittamu , iam re ·upcravi c no- ticum ex de tinatione et commentarii M.
bi videmur Italiae quoque formam antiquam
grippae a orore eiu (Polla) incohatam pereamque mcridianam, uiu ~ di positionem cum e0·it '. orbem pictum Augusti Urbis grnnde
ceteri in rcbu antiqui de cribendi non ve- ,d u in dubio municipia omnia sibi dees e
terum mor guem ignorant uti,
cl nostram
noluerunt cum quanto studio Urbis monuno tri aevi itum Italiac intucndi consue- menta velut eloO"ia ducum clarorum publicc
tudinem inviti · vcteribu infcrrc solcant ab ugusto in foro ugusti Romae dedicata
( uiu r ei innumcra cxempla unt), optimo ( f. CIL. 1 p. 2 1) repetiverint sciamu . itaqu e
iure
uti unt fer
Ii C rpori In riptio- pro erto habeo eundem atque Augu teum
num Latin.arum editore . antiquo enim cri- fui e orbem illum pi tum in porticu Auguptore , i ea fuit f rma omnibu u itata,
todunen em quern hi · verbis a. 296 p. Chr. n.
mirum non e t eo qui ex uae form~te pecie de cribit Eumenius pro re taurandis scholi
atque dire ·tione ·ponte na citur ordi.nc loco- 20 ' videat praeterea in illis porticibus (antirum ·itum de cribere olere f. Geogr. Ra- qua litterarum sede) iuventus et cottidie
venn. p. 252 ' ad part cm inferior em Italiae
pect t omne terras et cuncta maria et
unt ivitatc . . mum remona V rona 1an- quicquid invicti simi principe. urbium gentua ' al. p. r 5 ' ab i ma Italia in h emu i. e. tium nationum aut pietate re tituunt aut virr ·iae quae finitur int r provin- . tute devin unt aut terrore devinciunt. iquia civitat
ciam Liburniam t 1 triam 1• M la 2, 5 ' Ita- dem illi .. omnium cum nominibu ui lot Inferum excurrit corum situ patia intervalla des ripta sunt,
lia .. int r up rum mar
diu olida. . . in i tr am partem Cami et
quicquicl ubique fluminum oritur et conditur,
neti colunt, tum Pi cnte Frentani Dauni qua umque ·e litorum sinus flectunt, qua
puli alabri allentini. ad dextram unt vcl ambitu cingit cirbcm vcl impctu irrumpit
Li()"ur '
Etruria Latium Vol ci Campa- oceanu . ibi forti imorum imperatorum pulnia et . uper Lu aniam ruttii. urbium ad ·ch rrimae res gestae. per diver a -re()"ionum
ini tram Patavium Mutina et ononia, ad ar()"umenta recolantur dum calentibu
ernd .,' tram Capua t Roma '. alia e ' Cmpla perqu venientibu victoriarum nuntii reYinunc non affcro quoniam et omnibus in
untur gemina Per ido flumina ct Libyac
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arva sitientia et convexa Rheni cornua et
ili ora multifida ... nunc enim, nunc demum
iuvat orbem spectare depictum cum in illo
nihil videmus alienum '. quibus verbis partes
orbis eodem ordine modoque quo in forma
pictae erant Asia Africa Europa describi
(nam Aegyptus in Diocletiani gratiam adiecta est) clarissime cognoscitur.
quodsi in forma seu orbe picto Augusti,
quern tripertitum fuisse constat, sinistram
partem occupavisse videtur Asia, a dextera
superior fuiss e Africa, inferior Europa, non
sine specie quadam veritatis conieceris ab
hac forma Augusti deduci aut certe ex more
Romano factas esse formas quotquot aetatem tulerunt meridianas. taceo Arabes quorum chartas omnes ad meridiem conversas
fuisse inter geographos declamata res est,
quibus Almamun Abbassida (8 13- 832) cum
Ptolemaei opera in Arabem linguam vertend a
curavit fundam entum iecit ' sur lequel a vecu
jusqu'a la fin la geographie scientifique des
rabcs' (Vivien de Saint-Martin hist. de la
geogr. 1875 p. 250); quorum forma meridiana
ut meridiana Hebraeorum cum ex aliis cauis tum ex diversa scripturae directione explicatur. sunt tamen aliae, paucae eae quidem neque eadem quae in formis Urbis Romae
exemplorum copia suppetit, cum medii aevi
formae longe plurimae propter rationes ab
antiq uis moribus alienas de quibus mox vi-

debimus aliter institutae sint et ordinem exhibeant diversum, sed ad rem perspiciendam
at amplae sunt et quo rariores eo maioris
aestimandae. ut paucis componam haec fere
unt meridianae formae quas indagavi (Santarem sur la priorite de la decouverte de
l'Afrique par les Portugais 1842 cui multae
tabulae inesse feruntur non vidi): 1) Islandica saec. XIII (Philippi zur Reconstruction
<ler W eltkarte des Agrippa tab. 1, 1). 2) Honorii Augustodunensis saec. XII (Lelewel geogr. du m. age atl. t. 8 Philippi t. 1, 3). 3) Gui-

lelmi Hirsan. saec. XIII (Santarem hist. <le la
cosmogr. et cartogr. pendant le m. ftge 3, 504).
4) Iohannis de Sacrobusco saec. XIII (Philippi
t. 1, 2). · 5) Cecco d' Ascoli saec. XIII (Lelewel
atl. t. 9). 6) imago mundi Parisina saec. XII
- XIII (Lelewel atl. t. 25). 7) codicis Sallustii saec. XV (Lelewel.atl. t. 35); directionem
rabosiculam sequi vidcntur tabula aenea
Borgiana 1452 (Lelewel epilogue) et mappa
mundi Fra Mauri Camaldolensis 1457 (ed. Ongania 1879). plura ex scriptorum verbis elici
posse monuisse satis est (cf. Santarem 2, 1 sqq.).
atque formam Sallustii (7 et cum ea 6) meridianam esse eo magis notandum est quod
huius generis (ex Sall. lug. 18 sq. derivati)
exempla omnia ex more medii aevi orientem
in summa parte habent additis quae tum indicari solebant memoriis Christianis; nam
quae ad occidentem directae sunt formae
Sallustianae (Lelewel epilogue et Vivien de
St.-M. atl. 6, 5) ab eo qui depinxit simpliciter
ad exprimendum inversae sunt (cf. Archivio
di storia patria 12, 169). quam ut contra
omnium usum meridianam faceret cum ne
in mentem quidem· cuipiam venisse dixerim,
singulari fortuna antiquam formam servatam
esse iure contendemus. ceterae quas attµli
omnes eius generis sunt quae terram monstrant in zonas divisam et zonam temperatam habitatam inferiorem hunc in modum
fin£"ere
solent
\ . Africa
....,
, ~1a
Europa
quae res et ea ornnium maxime miranda est,
nam zonarum formas et septentrionales esse
et antiquitus fuisse cum a Graecis originem
repetant consentaneum est et comprobatur
Macrobii codicibus qui praeter unum Metensem saec. XI (e more Romano ut nostra fert
opinio ad meridiem conversum, Santarem
3, 460) omnes formam q uam ille comm. in
somn. Seip. 2, 9 adiecerat - 'omnia haec
[quae de oceano scripsit] ante oculos locare
potest descriptio substituta: ex qua et no-

tri maris orio-mem et . Rubri atque Indici
ortum idebis' qq. eptentrionalem rcddunt ; q uae · ongmcm duxi e videtur ex
phaera Cratetis Mallotae de cuius . studiis
o-eographici exstat Eduardi Luebbert b. m.
dissertatio zur Charakteristik des Krates von
~fallo , .rrfu . rhen. 11 (1857) 42 , iuvenilium
studiotum· aureum frarrmentum. his .igitur
formi ut et · Grat team di po itionem inver
terent et ontra omnium consuetudinem mericliem in ummo oristitu rent, alia . ratio
fuisse non potest ni i quod vetera exempla
aderant antiquo u ·u1. on ecrata et mentibus
inhaer~ntia quae novo more oblitterata nondum rant.
ed pusilli his veterum formatum reliquii
fa ile arebimus quia lono-e uberiora et multo
praestantiora ab ip i antiquis scriptoribus
ervata unt, dis riptionem dico imperii Romani qua ad re uperandam formam orbis
antiqui non minu
onimode utemu'r quam
in Servii Tullfr·et ·ugu ti regionibus Urbis
Romae aut in regionibu Italiae u i umus.
ne lonrru
im, no ari1 atque a curatissirnam
imperii Romani divisionem factam esse a
Pto I tiano on tat, quam pauci mutatam
q ualis fere Theodosio impernnte · fuit exhibet
otitia dignitatum, ati dilio-ent r forma expressit Kiepertus atlantis tab. XII. verbis
non opu est, ip o laterculos affernm.
(Or. 2) ub di positione viri illustris
praefecti praetorio per • Orz'entem sunt dioceeo-yptus. Asian a
·e infra criptae: Ori ens
Ponti a Thtacia (Orientem hoa· ·1o .o · primam
e e par e t, u c i se· egypto ceteris
locis apparet f. Or. 1 ; Kiepertu nescio cur
Pontum siae antepo uerit).
provin iae:
(II) Orientz's XV (uncis adi ctae•quae Or. 22
sub clispositione viri spectabili comiti Orientis di untur) ·
consular. (cf. Or. 1)
· 1 '(1) Palaestina

2

(2) Foenice ··

3 (3) Syria
· 4 (5) Cilicia
5 (4) Cyprus
6 (15) Arabia [et dux et com. r. mil.]
7 (14) Isauria [comes rei mil.]
praesid. (cf. Or. 1)
8 (7) Palaestina salutaris
9 (6) Palae tina ·secunda
10 (8) Foenice Libani
11 (9) Eufratensis
12 (10) Syria salutaris
13 (11) 0 rhoena
14 (12) Mesopotamia
15 (13) Cilicia secunda
[I] Aegypli V (cf. Or. 23. praef. Aug.)
pra s. 1 ( 1) Libya uperior
2 (2) Libya inferior
3 (3) Thebais
4 (4) Aegyptus
5 (5) Arcadia

corrector. (6) Augustamnica
[III] Asianae X (cf. Or. 24 vie. As.)
con . 1 (1) Pamfylia
2
Hellespont us
3 (2) Lydia
praes. 4 (6) Pisiclia
5 (5) Lycaonia
6 (7) Frygia Pacatina
7 (8) Frygia .salutaris
8 (4) Lycia
9 (3) Caria
10
Insulae
[IV] Ponticae x . (cf. Or. 25 vie. Pont.)
cons. 1 (2) Galatia
2 (1) Bithynia
corr.
(3) Paflagonia
praes. 3 (4) Honorias
4 (6) Cappadocia prima
5 (7) Cappadocia secunda ,
6 (9) Pontus Polemoniacus
7· (8)' Helenopontus (Or. 1 : 7. 6)
(10) Armenia prima
3

:x.vm
9 ( 11) Armenia Secunda
10 (5) Galatia salutaris
[V] Thracz"ae VI (cf. Or. 26 vie. Thrac. )
1 (1) Europa
con s.
2 (2) Thracia
praes. ·3 (3) H aemimontu
4 (4) Rhodopa

5

(5) Moesia secunda

6 (6) Scythia
B (Or. 3) sub disp . v. ill. praef. praet. per

Illyricum sunt dioceses infrascriptae: Macedonia Dacia.
provinciae :
[VI] Macedouiae VI
procons. 1
Achaia
con s.
2
· Macedonia
3
Creta (Or. 1 : 3. 2)
praes. 4
Thessalia
Epirus vetus
6
Epirus nova et p ars 'Macedoniae salutari
[VII] Daciae V
cons.
1
Dacia mediterranea.
praes. 2
Dacia ripensi
3
Moesia prima
4
D ardania (Or. 1 : 5a. 4. 5 b)
Praevalitana et pars Macedonia e salutaris
C (0cc. 2) sub disp. v. ill. pracf. praet. Italiae dioceses infrascriptae: Italia Illyricum
Africa.
provinciae:
[VIII] Italt'ae XVII (cf . 0cc. 19 vie. U. Rom. )
cons.
1
Venetiae (et Histriae) ·
2
Aemiliae
3
Liguriae , ·
4
Flaminiae et Piceni annonarii
- (2) Tusciae et Umbriae
6 (3) Piceni suburbicarii
7 . ( 1) Campaniae •
8 (4) Siciliae
corr.
9 (5) Apuliae ct Calabriae
10 (6) LucaniaeetBrittiorum(B.etL.)

praes. 11·
lpium Cottian.tm
.. Raetiac primae
·12
13,·
-RaetiJtc .secundae
·14· (-7) Samn:i:i ,
· · .. ·
: .. ·
15 (10) Valeriae
16 (8) Sardiniae17 (9') Corsicae
· [90 Illyr. Ital.)
[IX] lllyrici VI (cf: 0cc. 1 ubi 51. 32 ct ,... _
cons. 1
Pannoniac ·sccundac
•:::,aviae·
corr.
2
Dalrna tiac
praes. 3
4
· Pannoniae primac
5
N orici m editerranei
6 ,•
Nor-ici ripensis
[X] Afr-icae V (cf. 0cc. 20 vie. Afr.)
cons. ·1 · (1) Byzacium
2 (2) Numidia
praes. 3 (4) Mauritania Sitifensi
4 (5) Mauritania Caesariensi
,(3) Tripolis
D (0cc. 3) sub · disp. v. ill. praef. praet.
Galliarum dioceses · infrascripta·e : ·· Hispaniae
Septem provinciac Britanniac (Gallia Hispania Britannia Kiepert). ·
provinciae :· ' ,
[XI] HispaniarttmVII (cf. 0cc. 21 vie. Hisp.}
cons. 1 ( 1) Baeti~a
· • , ; 2 , (2) Lusitania
3 · (3) Callaecia
praes. • 4 (4) . Tarraconcnsis·
.. 5 (5) Carthaginiensb,
6 (6) Tingitanfa
7 (7) Baleares ·
[XII] Sept em provz'nc-iarzmz XVII (tf. 0cc: 22
vie. ,V II prov.)
cons. • 1.-;• (1) Vie.nnensis · · · · ··•h~,-1·• : ;· ,
2 (2) Lugdunensis ·p1~ima · rr,::: ,,
3 (3) Germania prima
4:., .(4):.Germ ania ·secunda, ,1. ,. •.• ·
., ... · · 5· · (&} Belgica ,prim11: :,· · · , ;1,,
6 (6) Belgica· secunda ;· , , :, ,
praes. 7 (7) A lpes maritimae· '
8 (8) Alpcs Poeninac ct : Graiae

I,

XIX
":•

, •• , 1

9 · (9) Maxima : equ,ano,rum. -,rr · :,:· , ·

~

, ·, l O ( 10).· · · , 11 (Ll:)

(i),Uitania prima 1
, •
quitap:iif\ ; ecl,lnda ,, 1
. . . 12 11(12} . ovem ,.po.puli ,
•.,,
, ·1 13 :(13) Narbonensis. prima
;, .. ' • .14 (14) NarbQnensi ·: ecunda
·· .. : -1.~ (15) -Luo-dun.ensi e un,da
,;,11:
16 (16) Lugdunen i
. : , 17 ,(17). .Lugdunen is en~mia
[XIII] Br~fa1;1,n-ia1(um V: ( f. 0 .. 23 vie. Brit.)
con .. · J (1) Maxima Cae ariensis
• :
r 2 , (2) Va.l~n,tia
prae . 3 , , (3) ritannia prima
-l (4) Britannia ecunda- ,
1,
· ,,, •1 ·5 (5) _Flavia Cae ari~n is. ,
..,•.
de • ingur 1-non
n qiie quae ui. ontra
ordin~m po ita . e ·, ,videbuntur nunc c1u·o.
0 ·dinem
o quo in
titia Urbi ,Roma~ fedmus -mod pertra tr1.re iam patium nos
vctat, 1meridianam ·fui · e formam ex qua
hae imp ri.i ,Romani discriptio facta e;:;t nemin m .. aut non int 11 ~turum aut neo-aturum
e
existimo. · quamquam. sunt b.omine tam
tar.di et fa tidio i inqenii qu~ ni i ad 1,111,ai;n
formam. omnia. oacta unt nullum. o,rdjnerp
e · s~ vo iferentur, in :nu·iis. exemplis ~wnmam
et .originem rerum p rspicere nesciant. itaque
cur e. g. in Italia ab . lpibus initium fi.a t dum
cau am ipsi , explorandam r.(;linquimii , iuvat
adne5tare forma qi.10que .. u delinea~iones
topographica .quae hi ·1u . a Notitiae digni.tat\lm co'd icibu inseruntur clirec;ti.on~n;i , Ill:onstrru.·e .eandem ,quam· d,iximus. imp~rij . f:1:1isse
nieridianam. •Y , lut 0:n. 29, I aiu-iae fio-un,1. haec
fer~ e t-· i olam,. di po ition.em •re picigm
1 ,
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qua :,ai:uam ·•b n
t loci: na,t ura e.t for.mae
meridian,ae ,iGonveniat in ·ape1,to ,e t. .Or, , 31
. ilu · ·depingitur cum o tiis ver u.s imam

•f)~rtem .tabulae d:efluen 1-litt~ri .. FL. IL \ {S
in • olumnae· form am
rjpti , qu<ln:iquam . cas,telh~ quae utrimque. ,sunt. ·ord,ine posita no:p.
videntur. cf. Qr. 34 fl. ,lo1~d,anis, Or. 36 Mesopotamia fl. Ti 0 -ris ,et. fl. Eqfrates de quorum
itu cum ad sini tram , i. e. or.ientem ~onvergant non dubitabitur;. neque cet ro provinciarum laterculo nunc in ,mediurp profero
quonia,m, ;neque histori<lm imperii enarramus
et implicatior re est quam quae pauci~ absolyi po sit. . nam alii . rationibus aliu , ordo
011-s.t itutu~ est nequ.e amne , unius tempp~is
unt. latern~li neque ad Unt\m e 4 emplum q.educeIJ,µ.i, yelut qui rerum , gestarum p. R , .breviario inseruit provi:n<;:ia,rum (pr:;i.eter ,. Q1~ientis) inclic~s -Rufus Festus cum _propter reruni
historiam -ab oc . idente ,ver u orientem potius procederet, in : prnvincii quoque suo ordin~ u ,u e t. tamen vide quomodo e. g. in
hi , formae di p,o itio ut, ita :dicam pelluceat,
e;. 6 . m.1.t iIJ. Gallia Aquitania -e t Britanniis
provincia~ XVIII: .. Alpe maritirp_ae, provincia Viennen . i , arbonen. is, Noyempopulana,
quitaniae quae, lpes Grai~e, lY,[axima .Sequanorum, Germapiae cluae, , Belgicae, duae,
Luo-dunenses duae•, , in,· B1;itam;iia Ma irµa
Caesarie;nsis, Fla,via , Caesariensi , Britan,nia
prima, Britanni~ s~c;µn,da.. vide porro proviniarum laterculup:1 Polemii. ,Silyii qui incipit
ab Italia (Seeclc, Not. dign. p. 254): Camp~nia,
Tu. c~a cum Umbria,,Emilift, Valeria, Flaminia,
Picinu,m 1; Lig.u ria, Venet,ia_-cum Hi$tria, lpe
Cottiae, Samnium, Apu~ia ..Cl.lW (;alapria, Brittia ctup.Lu. ania, Raeti;:i. prim;;t, ;Rae.tia sec-unda,
Sicilia, Sardinia, Corsi a,. quoq_ µobis propositum ei:-at ut quomodo ,o.rpis Emp.an~s directu , ess~t . cogo.o&cer,<;m_u s . ,exse<;uti_ umus.
itaque vnum. laterculpm Veronen em adi~cisse $atis sit . quo ,ipsiu$ Dio. letiani div.isio
imperii on;mium accm~~ti ?.irne ,servata ½s"se
v,idetm:. (cf. 0:P,ne qi;-ge die r ,qmisch<; ~rovinfListe von 297, T,e il ,I .. p~~~bqrg r1S8~), , su~t
a1,.1tem dioceses; haec {Se~c;k N9t. digI\, ,P, 247):
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Orientis Pontica Asia.mt 'fhrncia'e Misiarum
Pannoniarum Britaimiarum Galliartun · Biennensis Italiciana· Hispaniarum' (pro:vineias di,.
cit Beticam Lusitaniani Kc1sUtgfoiensis - Gallecia Tharnrconensis Mauritania 1ingitania)
frica. interim quo facilius · res uno obtutu
comprehenderetur in forma imperii Romani
quam infra exhibendam duxi cum Kieperti
tabula ipsius divisionem non mutat~1m indicavi.
rem observatione dignissimam • f)er muitorum saeculorum -decursum persecuti omnibu
quaestionibus satisfecissc videbiniur quae de
forma et Urbis Romae et orbis antiqui moveantur. sed rei quam c:xploravimus causa
quoque 1et originem aperire decet atque quo~
modo res ad nostram ·aetatem nostrumque
in fingendo orbe morem devencrit monstrare.
nos enim qui mine sumus rerum antiquarum
tudiosi non ita philologi sumus ut rebus quae
antiquitus fuerint et temporum cursu iam
ob.s oletis indagandis contentI rh~ulos consectemur, fontes · rerum non videamus neque
quae res antiquae ad nostrn jnstituta nostrosque mores et rectius iudicanclos et augendo
faciant cordi non habcamus.
itaque ut primum quomodo ordo rerum
ita mutatus sit ostenclam ut nobis contra
quam antiquis fuit orbis ad septentrionem
cleversus esse videatur, nam simplicior ea:
res est, nostram de directione -poli vulgarem
consuetudinem totam indc profectam esse
apparet quod ' de forma globi tetrestris quomodo res se haberet dudum intellectum est,
etiamsi q1:1ain partem hac qtioque in re litterae antiquae habuerint nunc- exponere Ion:·
gum est. secl non unius horae momento orbis cardo ita inversus est ·ut quae olim
summae essent tehae partes soli subiacentes
nunc imae . colfocarerituf, ·sursL1.m"'e'fuergef1 eii't
quae antiquis ima haberi solita ' sunt. · niun:
ita cum omnes · in natura· res tum res huma1
nas muta:ri videmus ut sensim atque pede1

temptim ii1 novas formas de:flectant. formam
et Urbis et orbis ~mtiquitus meridianam fuisse
cognovimus, septentrionafom nuric essc videmus. sed per omtiia ·quae -intersunt -saccula
tabulae ex oriente constitutac fuerunt qui
medius est inter meridiem ac septentrionem.
atque orientales fuisse formas medii acvi
fere omnes supra diximus. exempla abundant quorum magnam copiam sive potiu
indigcstam molem Santarem (cf: libri s.• 1. indicem s. v. Orientation) Lelewel Wuttke Iomard Marinelli (die Erclkutidc bei den Kirchenvatern 18821-) alii contulerunt. orien
autem quamobrem postea cardo factus sit
haud difficile est dictu. namque cum apud
occidcntalcs populos terram non sphacram
ed tabulam esse communis esset opinio,
quam qui-dcm opinionem ab ipsis Romanornm
criptor'ibus acceperant, pauca quae sciebant
ita inter sc conectcre et omni artc ih uniu
notionis ambitum et systematis formam rediget"e ·s ttiae ba:nf ut -de novis ·r egionibus , ex-·
plorandis nc cogitarent quidcm, paradisum
au.tern quo generis humani auctores expulsi
ferebantur eadem forma · comprehendendum
essc putarent. paradisus in oriente situ
fuisse Genes. 2i 8 dicitur, Hierosolyma um-·
bilicum terrae esse nuntiavit Ezechiel
itaque in sumrna regione qua par erat protoplastos homines depulsos et ut ita dicam
cleiectos esse paradisum et orientem solem
constituerunt, Hierosolyma in media · forma
posuerunt, earn regionertl mundi ca:rdinem
esse voluerunt qua ut lux hominibus cottidie
affulgeret, ita quasi lux salutis affulsisset et
Salvatoris facies totum 6rbem prospicere videretur. orientfs s91is quanta ubiq ue et gentium et temporum veneratio fuerit scimus,
templa deorum et -ecclesias Christianas ad
orientem converti solitas es'~e imprimis Nisseni collegae spectatissimi acumine atque industria compertum habemus. itaque postquam
nova fides pcrvaluit cum ad unum orienti ·
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s1gnum ortmia referrentur,, pro divini in titutionibu humanae arte iacerent, veterum
more de erto Urbi quoquc ct orbi formam
ad . alvatori
cpul rum ct paradi i situm
dire .. rerunt, ct ita illi tcmporibus quac cruciatorum, expeditione prae e erunt omni uni
o uli in brientem onver i unt ut quo modo
ip um orbem intucri olebant eodcm non eccl ia
olum on titu re d etiam in formi
omniuin urbium atqu terrarum itum comptehender atque d pin o- r vellent. . hin
illa qua per tot a ula re naverunt formae terrart.tm in quibu abiecta omni quam
Gra ci au tore do uerant artc et de erto
qu m Romani
quebantur -more um novi
nominibu vetere memoria mire con o iata· effiri!tllntur, umma partc con picitur
imago paradi i, ima •r o-ione in oceano nantes olumnae H r uli ; hin illae de oriente
fabulo a narration
quae eos qui primi ad
nova term exploranda pro~ ti unt impulernnt. . ut prae et ri orientem peterent
ut Marcu Polu alii. quae forma ut sunt
homine studio _i omnia ad_ :im_plicei:n __ _guandam regulam et ped tam pe iem exigendi
(unde mira illa qua
rabe protulerunt
fio-urae geometncal:), paullatim eo dedu ta
est ut orbi chema e set id quod etiam a. 1422
dixit Dati spcra 3, 11 (cf. Augustin. c. d. 16) 17)
sia
'

I

Europa

frica

"'

/

mi T denlro a , 1m O mostra il disegno
· com~ {11 tre parte Ju diviso £l mondo.

forma orientali quando primum in locum
meridianae antiquac ucce erit io-noramu
cum formarum e.,rcmpla ae ulo VIII antiquiora non habeamu , forma Romana nulla
e.rvata • it. quae re aliquo modo effi i poterit ex
riptorum tc tim nii et ariis quae
ex tant o mo 0 -raphii , ed minore illi quo

dicimus geographi maiorem quisque operani
requirunt quam quae hoc loco impcndi po sit. ceterum quidquid fere formis orientalibu ii:J.est notitiarum. e:x antiqui exemplis
repetitum esse nemo non videt, ad restaurandas formas antiquas ~t utiles et necessarias eas esse omne intellexerunt, tamen de
directione quam tractamu hac re nihil probatur. erraverunt igitur um alii tum Philippi zur Recon truction der Weltkarte de
grippa 1 0 et Hi tori che Untersuchuno-en
. Schaefer gewidmet 1 82 p. 239, qui quod
orientalem formam Romanam ive Augu ti
ive
o-rippae dixerunt uno nituntur, aro-umento, quod medii aevi forma ita directas
e se animadverterunt, -aut cum haec io'norarent ut olent quibus de formi antiquis
agendum e t, modo ea d forma Urbis Romae Capitolina opinione quam supra explosimu decepti aut i seni eo-regiis inventi
male u i unt; quamquam orientale fui e
formas Romanas totiens repetitum est ut multi credita res sit et tamquam indubitatam
pro demon trata acceperint. neque minu
rravit qui vel tribuum urbanarum rusticarumque et -regionum ugusti Urbis Romae
atque Italjae ordinem legitimum ab oriente
ad occidentem directum fuisse subtili artificio
excogitavit Kubitschekius de Roman. tribuum
orig. ac propag. p. 52. 203.
. cum forma orbis dudum in orientem onver a es et, forma Urbi Romae meridiana
u que ad saeculum XIV permansit. nam
quae ratio erat ut orbem ad paradisum et
Savatoris epulcrum inverterent eadem in
U1:be minu valebat. accedit quod terrarum
mariumque situm ut forma orientalis evaderet
conservare licuit, · nomina tan tum alio ordine
adscribere oportuit, contra Urbis forma sollemnis cum .lion esset mera ichnoo-raphia .ad
modum formae Capitolinae, sect monumentorum imao-inem et certum pro pectum redderct, ni i multa arte et facie pror u mutata
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90 gradibus dedinari non .. potuit. duravit
igitur .forma anti:qua ut durnvit :discriptio et
' ugustea XIV region um et , VU- regionum
ecclesiastica, neque, sive cultu : quodam I et
veneratione antiquitatis sive -consuetudine
et vi inertiae quae multa est · in his rebus
factum id esse dice~us, per tot saecula quicquam novatum est. interim cum qui antea
colles habitaverant in Campum Martium decenderint situ commodiore .et frequentia .S.
Petri · adducti, inde a saeculo XII 'civitatem
Romanam ' q uae nunc facta est renasci et reviviscere cernimus . . nam postquam continuis
bellis inter papas et imperatores ·gestis municipia.' Italiae libertatem q11a11dam .sibi vindicaverunt, a. 1.143 Romani pristin0 nomine
Senatum restituerunt, deinde Arnoldo .d e Brecia duce pro civitatis libertate acriter pugnatum est. regionum vicissitudiqes quae
inde exortae sunt optime ·e xposuit ·Cammu
Re le regioni di Roma nel medio evo,, Stucli
e documenti di storia e di diritto 1'0 (1-889)
349- 381, quae nos summatim · percurramus
necesse est. illis enim ipsis temporibus cum
regiones ,a ntiquae oblivione paullatim · obruuntur, primum novae Urbis discriptionis ·vetigia apparent, -commemorantur 1 ~regiop.es
£II Romane civitatis, .Transtyberini , et Insulani·' (Re . p . 368), a. ·il220 -26 1nbmina: novarum region um (ut XIV rcgionum ·antiquarum
nomina ex usu vulgari ·recepta et• magna e
parte iam antea , cognita velut a. 1145, Re
p. 367) ordine tamen · liberiore .c omponuntur
(' ct ·sic XII principales•regiones in urbe sunt
ordinate que divise sunt, in X'.XVI '· i. e. bi~
II , cum insula et Transtiberim, ''eb , notrandum est quod: per e:x;cellentiam Romana ;urbs
divisa region(tS · appellavit, qtiia· relique civitates sunt di vise . per portas 'et contrada,_,,
nam regio· dicitur generaliter Magna· p1..:.ovincia et maximum terie spacium) ·• ex :codic"e
Vindobonensi Re · p. 372), a. 1305 ·. di@ntur
Ill (Re p. 375), . certo ordine .•enumer-antur

a:. ·1393 in Notitia ecdcsiarum (Urlichs-,codex
topographicus p. 170), et ordine -sollnrimi quo
hucusque· Romani..utuntur ,• a Caballirio (ante
a: 1402 Urlichs p. 145)"e.b a Signorilio· libello
de iuribus et excellentiis Urhis Romae a:d
Martinum Vpapam ,(1417~31) dato (R~'p . 376),
denique a. 1586 'ex Senatus c-0nsult0 statutum est r, de assurrienda Civitate Leonina in
XIV regionem Urbis' (Re p. 378), qua re novus regionum · ordo absolutus· est nisi • quod
limites .postea cm:rexit Benedictus· XIV (Re
p. 380) qui .formam · Severianam in Capitolio
p0suit. ·, statum ·1~erum his saeculis ·mutatum
nova , quoque Urbis•· et facies et ,distributio
demonstrant. neque enim sol um .·quae an tea
fuerant regiones ,vn ·et IX nunc novem fattae sunt, regionum antiquarum III. -IV.
VI · spatia iam dese1~ta una regione ~ Montiun.1,
omprehenduntur, •, sed forma quoque Urbis
quae-, novae dispositioni pro fundamento fa.it
ex: morum saeculorum more ad orientem
constituta ·est . .. ecce enim distribUtionem Urbis Romae·, secundum XIV i-iegiones S:ixti V
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sequor - et nominibu • alteriu cuiu que regioni ' · ontradae ,• ,quae · et in latercul© Vindobonen i 1 ct in Iotitia · ec le ia.rum et apud·
Caballinum •reperiuntui:) .
. ,. 1 •
I
(I)
Montifim (et iberati e)
II
·(n)· Trevii ·(et Vielate) ·
III
(m ) Columpne (et S: Marie in Aquiro)
IV (IV) Campi Martis ·(et S. Laurentii in
Lu ina}
(v ) Pontis (,e t Scorticlariorum)
V
VI
(VIII) Parioni (et S. Laurentii in Damaso)
II (vn ) renule (et Cacca bariorum)
VIII (YI)
. Eu tachii (et Vinea Tcdemarii)
(IX) Pinee (et S. Marci)
(XII) Campitelli (et S.
driani)
(x)
S. Angeli
(XI) Ripe (et Marmornte)
(Km) Transtyberim
Civitati L oninae [Borgo]
quarum ordinem orientalem e e nemo non
intellegit:
d fa ie Urbi funditus immutata
e t ita ut nova reo·ione um antiquis prorsus nullam habeant similitudinem.
dimen uration m Urbis hi · r gionibu executi aliquanto post etiam in imaginibu
u, formi pi ti pro meridiano cardin qui
r
r
ae ula · fuit oriental em d:irectionem ub tituerunt. nam po t Leonem
Baptistam lberti t lcxandrum Strozzi 1474,
post forma impre a a. 1490 , et Schedelianam 1493 (a . \..:ba tiani tin ter 1549) demum ' nel' s olo XVI muta radica:lmente n.elle
piante topoo-rafi h · l'orientazion della citta:
i1 pun to di vieduta e ·dal · Gianicolo, in alto
!'orient , la, fa d 11 or o divid orizzontalmente gran ,partc d lla iWt, il. aticano, veduto qua i, da • t rgo, e
so daU' angolo
supet'iore • di · de tra· all' inferiore di sinistra ,.
(Gnoh b.ullct: omun. 1 85 . p. 7.1 ) ,....,.. adeo quae
lono-o ,u u , corr born.ta · unt, iu to · lono:iu
per e, er1re T.idemus , nova nisi paullatim
non r ip,i ntquc a imilari. ,cuiu . r ei mint-

bile docuinentum quod · orient"'<lli haec forma
Urbis ·hucusque cum religione servatur, . disoriptionem :dico, · · nam dud um Romani qui
quam , pi-trt€m orb:is · terrarum universi ·na tur·a:
sibi tribuerit intellexerunt, uam inter popu1os sedem obtinuerunt, ut totum globum. ita
cum Italia Romam ad polum directam depingere cum ceteri · populis consueverunt. novae Italiae provinciae- sunt XVI: Piemonte
Liguria Lombardia Veneto Emilia Umbria
far he Toscana Roma Abbruzzi e Molise
Campania Puglie Ba ilicata Calabrie Sicilia
Sardegna, novae legiones XII eodem ordine
constituta e: I Torino JI Alessandria UI Milano IV Piacenza v Verona VI Bologna vu
Ancona VIII Firenze IX Roma x Napoli XI
Bari XII Palermo, novae Urbis Romae forma:e quotquot fiunt septentrionem versus spectant et portam Flaminiam summa in regione
positam et Campum Martium nostrae Romae
sedem supra monte Urbi antiquae situm
repraesentant. durat tamen postquam forma
m eridiana ct pagana ce sit orientali di tributio ilia iam obsoleta quae dedecet Romam
regiam novo plendore auctam, viis ferreis
teleO'raphisque et disputatorio publico diarii que et quacunque re nostrum saeculum gloriari solet munitam, omni arte ac litteri
la te florentem. novae Urbi nuper XV si
dis placet regionem eos adiecis e audimus,
XIV regionum .Urbis VII montium numerum
tot saeculis acratum aboleverunt, neque tamen formam Urbis Romae quattuo~- post Columbum saeculis ad septentrionem et polum
quo haec terra ·volv'itur convertendam curnverunt.
. restat · ut ,qutte de origine formarum antiquarum e •meridie directarum . statui pos e
videantur exponam. · no . humi nati quantum
a ,, olis. cursu . pendeamus. qui .vitam . nostram
ac fata regit nem.inem fug;it. quar semper
homine et forma et q uaslibet discriptione
ex qtiattuor quae cardinale sunt ca 1i regio-
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nibus disposuerunt, sed aliis temporibus aliam
normam constituerunt. nos enim cum globum terrestrem ita soleamus mentibus fingere ut polus arcticus superior sit· quia nobis propior est - ,neq ue qui nostrum hemiphaerium incolimus ea sede nos deici pa~
tiemur, Africae Americae meridionali Australiae locum cedemus - ad septentrioncm
omnes formas exigimus, maiores nostri ad
Salvatoris sepulcrum et paradisi quern credebant situm convertebant, veteres cur meridiem secuti sint quaeritur. quam vim in
antiquorum religione atque institutis solis et
tellarum cursus habuerit Nissenus imprimi
ostendit libro cui inscripsit das Templum
Berlin _1869 et dissertationibus tiber Tempelorientirung, mus. rhen. 28 (1873) 513, 29
(1874) 369, 40 (1885) 38. 329. 480, 42 (1887)
'.28. atque aedes sacras ad orientem solem
eius diei quo dedicatae sunt directas fuisse
constat - quae res clissert. pr. p. IiX ad formae Capitolinae fr. 2. 6 explicanda aliquan-tum contulit. tamen de formis hac re nil
efficitur, nam quin meridianae fuerint veterum
formae iam credo nulla dubitatio relicta est.
quae cum ita sint propter religionem ad meridiem eas conversas esse non putabimus, si
religione devinctae non fueruntr aliae causae
eaeque ex vita communi potius petitae circumspiciendae sunt. ut scriptores qui de limitibus constituendis testantur paullum mittamus, rem suapte natura perspicuam cognocamus, qui primi fuerunt homines subtiliotibus observationibus nondum intenti, ex
oriente sole et occidente et diei spatia et
caeli regiones facili opera et vitae usu edocti
mox distinxerunt, ut est apud Homerum v 240
~µEv O<JOl vaiou<Jt rrpo<;; ~UJ T' MAtOV TE
~h' 0(1'CJ'Ot µETom<J0E TTOTt'' Z:ocpov ~EpOEVTa.
ed orientis occidentisque et hora et locus
variis-anni .temporibus mutantur, sinistrorsum
ol oriens verno tempore declinat usque ad
solstitium, dextrorsum autumno; tum qui ab

horis matutinis ad vesperum vitae cottidi.a:;
nae op.eram impendunt . homines intervall.µ.
requirunt quibus medius dies (µwriµ~pia) ,significetur. igitur hoc punctum temp.0ris . secen
nunt, hanc regionem caeli qua solis itinera
dividantur student ut prae ceteris distinguant.
itaque 1ubique gentium inter montes si aderarrt
eum selegerunt quo meridies indicari videretur, unde frequentes illi montes quos c Mittaghom', c Col du Midi' sim. n.u ncupant; montes
ubi non erant arboribus · aedificiis similibus
ignum quo sol verticem attigisse videretur
destinabant et procedente· aetate solariorum
usum invenerunt. , iri re tam simplici te·s te
afferre si licet verba Plinii n. h. 7, 60, 212
adscribam quibus egregie harum rerum origo
illustratur. rserius etiam hoc · (consensus· in
horarum observatione) Romae contigit. XII
tabulis ortus tantum et occasus nominantur
(ut in Homer0- vidimus), post aliquot ahnos
adiectus est et meridies, accenso consulum
id pronuntia:rite cum a curia inter Rostr·a et
Graecostasim. prospexisset solem, a .columna
Maenia ad · carcerem inclinato sidere supremam pronuntiavit, sed hoc serenis , tantum
diebus, usque ,ad , primum Punicum bellum.
princeps, Romanis . solarium horologiurn statuisse ante duodecim annos quam cum Pyrrho bellatum est a d aedem Quirini L. Papirius Cursor a Fabio·, Vestale proditur .... M.
Varro prim um statutum in publico secundum
Rostra in columna tradit bello Punico iprimo
a M'. Valerio Messana consule Catina capta
in Sicilia . . nee congruebant ad horns eiu,s
Hneae, paruerunt tamen eis annis undecentum (!), donec Q. Marcius Philipplls, diligentius ordinatum iuxta pbsuit .. Scipio , Nasica
primus aqua divisit horas aeque noctiurn ac
dierum, sqq. celeberrimum fuit solarium Augusti qui obeliscum ex Aegypto advectum
in . Campo Martio hunc in usum er:exit.
· haec primordia et ut ita dicam incunabula
artis chronologicae et topographica~ fuerunt
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ut apud Grae os qui primus olarium horologium invenisse fertur Anaximander, eundem primum formam terrae t mptavi se tradunt. iam quomodo quae o eum qui neque
doctrina adiutus neque consuetudine inveterata oactu regione describere conetur situm dispositurum esse xistimabimus? aut ego
fallor aut, quin terra quasi discu it um non
dubitaverit, ·spatia terrarum aeque atque diei
intervalla distribuet. quodsi aequatori q. d.
proximu
it, ab a regione qua solem
orientem videat ad occasum linea ducta huic
alteram tran ver am constituat a meridie
ad septentrion m. no qui polo propiores
sumu , olem pro p1c1mu qui caeli situm
percurrit, totum ur um ante oculos proiectum
cernimu , ed um orien et occidens aequinoctiali nisi longa ob ervatione definiri nequeant, omnium directionum cardo certissimu relinquitur m ridianu quern adipiscimur
ea linea qua umbra quando minima est indicatur. iam ut cognos a quomodo antiqui
limite con titu rint audi quae dicit Hyginu
o-romat. p. 1
' optimum est ergo umbram
hara sexta depr hendere et ab ea limites
incohare ut int emper meridiano ordinati:
equitur deinde ut et orientis occidentisque
linea hui normaliter conveniat .. per q uam
lineam cardinem dirigemus et ab ea normaliter in rectam decimanos emittemus: et ex
quacunque iu lineae parte normaliter intervenerimu , decimanum re etc constituemus •
(cf. issen Templum p. 14. 163) . - prorsus
odem modo quern di imu , usi unt. itaque
naturalis nobi qui no trum hemisphaerium
incolimus et legitimus ordo i esse videtur
ut a in{ tra habeamus ori ntem, a dextera
occidentem olem, anticu sit sol qua meridie ad verticem pervenit, postica spatia nocti
ubie ta. hunc autem ordinem quern
naturalem esse et pristinum fuis e ip a ratio
docet etiam Romanis u itatum fuisse iterum
te tern affero Plinium n. h. 2, 128 'omnes

venti vicibus suis spirant maiore ex parte
aut ut contrarius desinenti incipiat. cum
proximi cadentibus surgunt, a laevo latere
in dextrum ut sol ambiunt' itemque solis
cursus depingitur in gromaticorum codicibus
tab. 17, 159. quamquam et in his rebus cavendum est ne qui nobis naturalis ordo videtur eum semper fuisse praepostere sumamus. Roman.is inde a Ser.vii Tullii aetate
ordine qui est a sinistra ad dexteram communem fuisse vidimu (cf. Plut. Cam. 5 Ka0arrEp EO"Tt 'Pwµaio1~ E0o~ ETTEUfoµEvo1~ Kat rrpo~KUV~<Jacr1v fol hEEtcx lhX.iTTEtv,
um. 14 ~ hE
rrEpt<YTpocp~ TWV rrpo~KuvouvTwv AE'fETat µe.v &rroµiµricr1~ dvm T~~ TOO Kocrµou rrEptcpopa~ (ab
oriente ad occidentem), Plin. n. h. 28, 25 < in
adorando corpu circumagimus quod in laevum fecisse Galliae rcligio ius credunt' cf.
Nissen p. 170), sed antea ordine inverso hominum genus utebatur ut ex scribendi more
atque directione facile concluditur, qui num
naturae magis conveniat nescio, nobis tamen
hucusque mansit atque inhaesit cum verba
'dextra laevaque ' (' rechts und links•) simplici
modo coniuncta ponimus. fuit ergo tempus
quo sol inistra parte oriri, dextera occidere
videretur cuius rci testis oculatissimus est
Homerus cum dicit M 239
Eh' ET!t heEi' tWO'l rrpo~ ~UJ T' MX.16v TE
Eh' Err' aptO"TEpa TOl 'fE TTOTt Z:6cpov ~EPOEVTa,
eo tempore quo ita loqui mos erat si scriptura
usu recepta erat a dextera ad ini tram litteras exarare solebant.
sed ut ad propo itum revertamur, pro cardine primitu meridiem stetisse certum est
et Romanis inde a Servio Tullio orientem a
sini tra fuis e supra p. XI vidimus. ad meridiem i<ritur formas exactas e se pro illius
aetatis indole . atque doctrina unice aequum
iudicabimus. neque quod templorum ac praeertim aedium sacrarum ratio alia fuit contra
rem facere videtur. nam in his id agebant
ut ipsum dei simulacrum sacro dedicationis
4
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die solem ubi primum oriretur prospiceret,
in formis autem cum non unius diei linea,
sect certis atque determinatis limitibus opus
esset, non punctum indicandum sect campi
spatia dimensuranda essent, ~ardo meridianus omnium longe utilissimum se praebuit.
si postea his quoque rebus templorum rationes intulerunt - quamquam in forma Urbi
Romac et orbis Romani numquam factum
esse novimus - propter rationes a religione
qua vita Romana regebatur petitas intulisse
existimandi sunt.
atque re vera ab antiquis eo quern ex
moribus pristinis coniecimus modo formas
constitutas esse, ipsi cosmographiarum auctores confirmant. iuvat verba apponere
geographi Ravennatis 1, 1 ' ergo dum sol
totam diem per meridianum marginem potentissimi iussu factoris exambulat, unamquamque horam diei verno tempore tamquam horologium ordinem suum per occursum dcsignat, possumus arbitrari univcrsarum gentium patrias per magnum circuitum intransmeabilis oceani litore positas et Christo nobis auxiliante subtilius designare. prima ut
hora diei Indorum reperiuntur prosapiae ' sqq.
gentes describuntur ab oriente per regiones
meridianas ad occidentem, deindc 1, 10 ' per
nocturnos occursus solis (ab occidente ad
orientem) arctoae regiones ponuntur'. - cum
his digna est quae conferatur L.B. Alberti descriptio Urbis Romae (c. a. 1457) apud de Rossium Piante p. 131, ex qua quomodo ipsa forma
recuperari possit exemplo monstravit Gnolius bullet. comun. 1885 tav. IX. X - ' simple
retour a la carte plate rudimentafre' dixit
d'Avezac coup d'oeil historique sur la projection des cartes de geographie, bulletin de
la soc. de geogr. 1863 p. 291.
formae igitur Romanae e caeli templo directae erant, eius autem ' templi partes quattuor dicuntur, sinistra ab oriente, dextra ab
occasu, antica ad meridiem, postica ad se'I,.

'

ptentrionem ' Varro 1. 1. 7, 6 cf. Fest. p. 339.
220 et Plin. n. h. 2, 142 ' laeva prospera existumantur quoniam laeva parte mundi ortu
est' al. augures cum templa ab oriente ad
occasum determinare solerent, Attius Naviu
'ad meridiem spectans in vinea media dicitur constitisse' Cic. div. 1, 17, 31 (cf. Nissen
Templum p. 171 sq.). in domibus privatis num
antiqui item atque in aedibus sacris alii
orientem praetulerint nescio (cf. Vitr. 6, 6, 1. 5
'item agricolae regionum periti non putant
oportere aliam regionem caeli boves spectare
nisi ortum solis ') - · in Bucovina ut memorem
agricolarum domos ad meridiem hodieque
spectare solere et ipse observavi et testatur
Romstorfer das Bauernhaus in der Bukowina,
Czemowitz 1890 p. 12.
contra maxime mirum est quod vetere
scriptores gromatici agrorum atque coloniarum formas quas cum formis de quibus agimus artissime cohaerere man ifes tum
est, non ad meridiem sed ad orientem converti iubent. de ipsa re dubitari non potest,
'ab hoc fundamento maiores nostri in agrorum mensura videntur constituisse rationem.
primo duo limites duxerunt; unum ab oriente
in occasum quern vocaverunt dedmanum ,
alterum a meridiano ad septentrionem quern
vocaverunt cardinem. decimanus autem divide bat agrum dextra et sinistra, car do citra
et ultra' (Frontin. p. 28 cf. p. 31 Festus p. 71),
ita ut forma agrorum sit haec (cf. tab. 13, 133)
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tern di ebant pror o (limites), qui dirio-ebant
in meridianum dicebant transversos'. cardinem certe nominari di unt ' quod directus ad
cardinem caeli est: nam sine dubio caelum
vertitur in septentrionali orbe' (p. 28), ed
' quoniam de umani se undum oli decursum
diriguntur, cardine apoli axe' (Hygin. p.166),
qua re quaeso adducti sunt ut cardinem ivc
poli axem non perpendicularem ut decet et
ab omnibus factum est, sed horizontal em
constituerent ? ' limitum prima origo sicut
Varro de cripsit a dis iplina Etrus a , quod
aruspi es orbem terrarum in dua partes diviserunt, dextram app_ellaverunt quae septcntrioni subiaceret, sinistram quae ad meridianum terrae s t' (Fron tin. p. 27), sed qu a de
causa apud Romanos ordo inv rsus esset ne
quaesiverunt quidem. n que Hyginus quae
p. 185 qq. de globo terre tri et solis circuitu
optime exponit quemadmodum cum doctrin a
gromatica et forma agrorum orientali concilientur o tendit. at tam consta s usus et
sacratus fuisse videtur, ut cum propter loci
naturam a norma de linandum fu erit (p. 1 0),
Cut in agro Campano qui est circa Capuam,
ubi e t cardo in orientem et decimanus iri
meridian um' (p. 29), 'illis coloniis ho c nomin e
quicquam iniuriae factum , esse neg ent ' quod
cardines loco decurilanorum observaritui·, decumani loco cardinum' (p. 181 ). ed qui tandem fit ut hanc legerh cum formis et Urbis
Romae et orbi Romani quas per omnia saecula ordine nunquam mutato meridianas fuisse
demon tratum est pugnar e non ari.imadve rterint aut ne verbo quid em monuerint ? tamen
cau a quae fuerit ut po ·teaquam formae Urbis et orbi imago meridiana diuturno usu inveteravit ita ut earn invertere nefas vider etur, fo rmae agrorum et coloniarum in orientem dirigerentur ipsi aliquo modo produnt.
nam 'antiqui architecti in occidentem temp la
recte spectare scripserunt: postea placuit
omnem religionem eo onverter e ex qua

parte caeli terra illuminatur. sic et limites
in oriente constituuntur , (p. 28. 169). itaque
ad exemplum aedium sacrarum, quarum rationem paullo cliversam supra exposuimus,
factum est ut form ae quoque agrorum et
novarum coloniarum tamquam templa diis
sacra instituerentur. form am Urbis et orbis
inde a primordii populi Romani meridfanam
fuissc vidimus et pristinam es e ip a r ei natura et origine demon tratur. itaque u us
quern °-romaticorum libri docent multo inferior e t et ex templorum r elio-ione derivatus. quid quod antiquiores colonia aliquot
ut Capuam (p. 29) Benev entum (p. 210) Consentiam Vibonem Clampetiam (p. 209) cardinem in orientem, decimanum in meridianum
habui e tradunt et 'saepe deprehencli decimanum maximum ita institutum ut ad meridianum et septentrionem spe tet, cardinem
vcro maximum orientem et o cidentem spectare ,. (p. 292 f. Nis en p. 12) i. e. multas
colonias aeque ad meridiem directas fui sse
ac fo rmam Urbis Romae (cf. H elbig die Italikcr in der P oebenc p. 61 ). limitationis originem et usum antiqui simum non solum in
ca cli r e 0 'ionibus et templi au o-urum et aedibus sacris locisque auguratis sed etiam in
castri.s et urbibus et agris observ atum sagaciter i senus explanavit, tamen ver eor ut
quae longo temporum decursu paullatim creverunt, castrorum doctrinam et agrorum ternplum orientale iam ante Urbem et urbe conditas apud Italos in usu fui sse r ecte statuamus, ea quae vita cornmunis deinceps homines eclocuit rninoris aestimemus qu am religionis initia a maioribus accepta, summam
limita tionis Italiae g ente iam tum a ttio-isse
s umamus cum ag:ros P adanos incoler ent ipso
P ado tamqu am decumano maximo dextra
laevaque divi os. nam si, antiquior fuisset
agrorum et urbium condendarum limitatio
orientalis, urbium conditarum et imprimis
Urbis Romae forma sollemnes atque legiti-
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mas non meridianas ut sunt, sed aeque orien- esse iudicandus est. Severum quidem fateor
multo probabilius quemquam suspicari posse,
tales futuras fuisse iure exspectaverimu...,.
quare ea quoque quae de templo Urbis cum formam meridianam ad orientem solstitii
Romae alii aliter temptaverunt improbanda hiberni deflecteret, superstitione solstitiali inesse videntur.
nam meridianam formam ductum esse, quamquam pro natura homini
Urbis antiquissimam esse et unam fuisse ad explicandam formam Cap_itolinam ea via
compertum habemus neque aliter templum iustior videtur quam supra ingressi sumus.
U rbis aliter formam dispositam fuisse quissed magis etiam quam hoc inter forma
quam contenderit. limites autem novae co- quas habemus et agrimensorum praecepta
loniae si postea religio postulavit ut in orien- discrimen mirandum est Romanos postquam
tem converterentur, in situ Urbis. cuius in- Graecorum litteras et laudabilem operam ·ab
cunabula ignoramus eosdem fuisse minime illis in describenda terra positam cognovesequitur. itaque mittamus aliquando quae- runt, earn quae ex cognitione sphaerae terstiones de Urbis Romae decumano et car- restris sequitur direction em non meridianae
dine quos alii aliter duxerunt, de templo Ur- loco recepisse, suas formas si non Urbis at
bis et Roma quadrata et mundo Palatino. imperii ad Graeca exempla redegisse. nam
nam cum antea ex templi limitibus et tem- Graeci (de quorum studiis circa terrae forplo Urbis quod putabant formam quoque mam et mo tum cf. Schiaparelli die V orlaufer
Capitolinam orientalem fuisse coniecerint, des Copernicus im Alterthum 1876, Mi.illennunc postquam de forma Capitolina constat, hoff deutsche Altertumskunde 1 2 236-364,
Romam quadratam item ad solstitium bru- H. Berger Gesch. der wissensch. Erdkundc
male conversam fuisse arbitrantur (Richter der Griechen I. II 1887. 89) ex quo temporc
Verhandl. d. 40. Vers. d. Philologen in Gar- de terrae figura cons tab at ·ad polum arcticum
litz 1889 p. 336 'dass der Stadtplan nach formas direxerunt id quad et tabulae Ptoledem Stadt temp 1um orientirt gewesen sei '), . maei libris adiectae demonstrant et scriptout taceam quae alii (velut Kuntze Prolego- rum loci comprobant (quo tamen non refemena zur Geschichte Rom's 1882) de templo rendus est cum Philippio Menandl'. (rhet. 3,
Urbis Romae quam 'in montibus et conval- 345 Sp.) TIW<; XPll xwpav fomVElV: El H apKTlKrJ,
libus positam' videmus nescio utrum facilius on TO U\jJflAOTaTOV T~<; 'f~<; Kal urr6~oppov wc;an levius protulerunt. neque cum propter mp aKp6rroX.l<; KOTEXEt, nam Aristotelis senten'mobilem solis ortum et occasum ' effectum tia est U\jJT]Af\V €\Vat 7Tp0<; apKTOV Tf\V "f~V mesit 'ut decumani spectarent ex qua parte sol teorol. 2, 1 cf. Verg. Ge. 1, 240 Iustin. 2, 1;
eo tempore quo mensura acta est oriebatur' unde nata est mira illa figura mundi quam
(Frontin. p. 31) ut sollemne fuit in aedibus finxit Cosmas Indopleustes cf. Marinelli 1. i. .....
sacris, formam Urbis Romae (nam alia res p. 48). ita et ipse Ptolemaeus in describenda
est ut repetam in limitibus novae coloniae terra hoc ordine procedit ut primum Britanconstituendis alia in urbe antiquissima et nia, deinde Hispania, Gallia, Germania, Panforma saeculorum serie• consecrata) a natali nonia, Illyricum, Italia, Sarmatia, Thracia et
die Urbis pendere crediderim. certe aut toto Graecia, Mauretania, Africa, Aegyptus, PonGaelo erravimus aut forma Urbis quam inde tus et Asia minor, Syria, Asia magna usque
ab initio fuisse cognovimus neque ad Pali- ad Gangem recenseantur (cf. Strab. al.).
liarum neque ad ullum alium diem constituta
quae res postea Romanos non latuit apud
est, siquidem sol nunquam a meridie ortus quos cum alia tum zonarum doctrinam totien
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expositam invenies cf. e. g. Cic. omn. Seip.
20 Tusc. 1, 68; Ovid. fast. 6, 265 qui faciem
rotundam templi Ve tae a forma globi terretris repetit, et Sen. Med. 375
venient anni's saecula seris
quibus oceanus vincula rerum
laxet et ingens pateat tellus,
Thetysque novas detegat orbe
1tec sit terrz·s ultima Thule
f. Vivien de St.-M. hi t. geogr. p. 117. 169),
sed ut erant in omni arte liberali et scientia
barbari cum re perspe ta nunquam am familiaritatem contraxerunt ut morem inveteratum
mutare, orbem quern meridianum fingebant
oculis ad septentrionem onversis intueri potuerint .. quin etiam multos Romanorum videmus- ne eo quidem pervenisse ut terrae formam rotundam mente cornprehenderent (cf.
Nissen Ital. Lande kund 1, 19). permansit
igitur c Orbi • i. e. tabulae forma apud Romano etiam po t Erato th enis et aliorum operam et o·lobum a Cratete confectum, non
forma quam scientia postulabat sed expositio
imperii 'nostri, et urbium gentium nationum
quas populus Romanus subegerat, quo fines
imperii protulerat, ut diceret Eumenius ' nunc
demum iuvat orbem spectare depictum cum
in illo nihil videmu alienum '. Graeci qui
et terrae et solis itum motumque dudum
perspexerant, forrnam et magnitudinem terrae conputaverunt, ob ervationibus astronom1c1s itum locorum determina verunt, rem
geographi am eo perfecerunt, quo illa aetate
licuit : Romani cum ne intellexissen·t q uidem
quae illi praestiterant non olum non promoverunt sed causa fuerunt ut per tot saecula thesauru ia eret et squalore obfuscar tur, homines in barbaras illas de terrae
· forma opiniones relaberentur, quae apud
Grae o vix unquam fuerant, ab Aristotele
dudum explosas (bto Kal yEX.oiwi; yp6.cpovcn vOv
T<XS mpt6boui; Tn<; rns · rpacpov<Yl rap KUK~OTEPll
TllV olKovµivriv meteorol. 2, 5, 13), cursus quo

quaecumque in_vita humana sunt nexu continua . progrediuntur interrumperetur, cum
c~terae artes tum· geographica ea demum
aetate renasceretur, qua Ptolemaei et scriptorum Graecorum immortalia opera in lucem redierunt primum ut ab avida mente
reciperentur, tum ut exemplo essen~ ad nova
temptanda et cientiae fines ultra propaganda . Graecos dixi observationibus astronomicis artis o-eographicae fundamenta iecisse,
Romani quidquid inde ab Agrippa et Auguto profecerunt (cf. Part ch die Darstellung
Europa's im geogr. Werke des Agrippa 1875
p. 80), nil aliud egerunt quam ut ex itinerariis viarum quas ipsi fecerant suarum provinciarum imaginem qualemcumque effingerent , u ui qui illi in animo erat aptissimam,
Romani imperii et Romanae rnentis atque
naturae monumentum insigne. quam rein
optime sensit et interpretatus est Vergilius
versibu celeberrimis Aen. 6, 850
alii . . caeli meatus
describent radio et surge1tti'a sider a dicent:
tu regere imperio populos) Romane) memento.
neglecta iacuit ars geographica. per medii
aevi patia deserta, in formis describendi
intra veterum fines se continebant, sed Romanos potiu duce ecuti sunt ita ut in una
forrna Prisciani q. d. (Philippi tab. 4) longitudinum et latitudinum ductus quarnvi degenerati cornpareant, Graeci auctores rarissime nominentur. de figura terrae omnis
notio paullatim oblitterata est, forrna Orbis'
eo reducta quo s. p. XXI vidimus (cf. Peschel
Gesch. der Erdkunde p. 72. 90 sq., Marinelli
die Erdkunde bei den Kirchenvatern 1884,
Gunther die Lehre von der Erdrundung und
Erdbewegung im Mittelalter bei den Occidentalen, Studien I, bei den Arabern und
Hebraern, Studien II 1877); opinionis corn_rnunis testis sit Lactantius div. inst. 3, 23
c aut
est quisquam tam ineptu qui credat ·
esse homines quorum vestigia sint superiora
c

·
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q_uam capita? aut ibi quae apud nos iacent
in versa pend ere? ... et miratur aliq uis hortos
pensiles inter septem mira narrari cum philosophi et agros et maria et urbes et montes pensiles faciant !' rectius iudicium quomodo renatum et post varia certamina ab
omnibus. receptum sit quamque partem et
hac in re et in novis terrae partibus explorandis Graeci habuerint ut paucis comprehendam, iam inde a saeculo . IX Graecorum
scientiam ad Arabes pervenisse vidimus, qui
almagesti nomine Ptolemaei µe1iO"TrJV <Juvrnfav
'6Uum in usum converterunt. ab his saeculo
XIII ceteri cum Ptolemaei et Aristotelis libris iustiorem quoque de terrae forma notionem acceperunt, Albertus Magnus, Roger
Baco, alii (cf. Dante inf. 34, 100 Santarem
1, 98), ita ut Albertus Magnus ausus sit contendere inter horizon tern habitantium iuxta
Gades Herculis et orientem habitantium in
India non est in medio ut dicunt nisi quoddam mare parvum' (cf. Peschel p. 180 sqq.,
de Abulfeda p. 120) - ut Eratosthenes apud
Strabonem 1 p. 64 KClV TIAEtV ~µtic; EK TTJS ' l~ripiac;
Etc; Tnv 'lvbtKnv btcx TOU mhoD napaAA~AOU, Posidonius apud Plinium 6, 57 Indiae 'adversam
Galliam statuit ', Sen. n. q. 1 pr. 13 'quantum
enim est quod ab ultimis litoribus Hispaniae
usque ad lndos iacet?' - Baconis tabulas et
almagestum secutus est Alliacus imagine
mundi a. 1410 (Lelewel atl. t. 28 cf. Peschel
p. 195). iam vero postquam ipsius Ptolemaei
libri Graeci ex oriente in Italiam pervencrunt (cf. Th. Fischer mittelalt. Welt- u. Seekarten p. 159), Bembus cardinalis a Chrysolora petivit ut Ptolemaei opera in linguam
Latinam verteret; vertit Iacobus Angelus Florentinus (c. a. 1405) cuius versionis multa de~
inceps exempla descripta sunt, quae typis
impressa prodiit Bicentiae a. 1475. interim
in Germania Nicolaus Donis non solum et
'ipse Ptolemaeum vertit, sed ex mente Ptolemaei primus novas formas confecit ad seO

ptentrionem dire etas (a. 1471 Le lewel atl.
t. 39), quae primum a. 1482 Ulmae cum versione impressae (post editionem Romanam
a. 1478) brevi cum omnium plausu acceptae
sunt. similes formas a. 1474 Paulus Toscanelli ad Alfonsum V misit quibus quanto brevius iter in Indiam esset versus occidentem
navigaturis demonstraret. Alliaci libris qui
compendio cosmographiae (edita sunt opuscula a. 1480) secundum Ptolemaei tabulas
opus refecit usus est atque novas formas ab
ipso Toscanellio accepit Christophorus Columbus - quac postea facta sunt nemo
nesdt. eodem anno quo Martinus Behaim
primus post Cratetem Mallotam et antiquos
globum terrestrem secundum Ptolemaeum
confecit (Vivien de St.-M. atl. t. 9), Columbus
oceano traiecto ad novam et incognitam terram appulit. iam abiectis medii aevi formis et
cosmographiis regnavit Ptolemaeus, cuius
operum unius saeculi spatio non minus XXV
editiones prodicrunt (Graece primum edidit
Erasmus Basil. 1533). inde formae modus usu
receptus quern Graeci primum recte constituerunt, quern nos hodieque servamus. sed
omnium aetatum per quas transiit humana
cientia dum hue devenerit vestigia et tamquam rudimenta ut fit in rerum natura conervamus et a maioribus accepta posteris
tradimus. nam 'meridianum ' quod appellamus
longitudines a polo arctico ad. antarcticum
ferentes Graeci praeiverunt, ' Orbem' terrarum cum dicere pergimus, Romanum m0rem
sequimur, de ' orientatione ' cum loq uimur ex
consuetudine medii aevi adhuc pendemu~.
ed ne intermina evadat disputatio iam subistendum est. quod propositum erat persolvimus, formas explicavimus, vicissitudines
quibus ad nostram aetatem perventum est
enarravimus. scripsi autem haec de forma
Urbis Romae deque Orbis antiqui facie non
ut rerum novandarum cupidus ordinem antiquum immutarem atq ue inverterem; sed
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quod res a nemine quod ciam observatae
- certe ~ qui animadvertit argumenti gravitatem non per pexit - et ad historiam litterarum cognoscendam et ad scriptores an-.
tiquos illustrandos maximi momenti esse videbantur. sed capit~ tantum quaestionis
proposui, ea percensui qui bus form arum dispositio quam clarissime demonstraretur, rem
tam.en simplicitate conspi uam observationum
farragine obscurare potius quam illustrare
nolui. verum multa re tant eaque longe graviora in quae ut inquireremu iure exspectaveris, quae fu iu no expon re et eo quo
decet modo pertra tare iam spatium vetat.
nam id agendum e e videtur ut non solum
quae formarum proiectio fuerit ostendisse
satis habeamu , sed etiam omne guotquot
locorum et regionum descriptiones aut in
libri geographicis exstant aut a scriptoribus
aliis rebus inseruntur aut variis urbium coloniarum provinciarum terrarum gentium ecclesiarum et episcopatuum al. laterculis continentur aut quae singulis locis scriptore ex
formae consuetudine posui e videntur ea qua
par est dilio- ntia examinemu et quomodo
cum forma meridiana qui'lm diximus congruant evin amu ; non quo rem iam certi
argumenti demon tratam sescenti ex mplis iterum atquc iterum comprobare opus
sit, sed ut observetur quam late usu formarum apud antiquo pateat quantumque homines comm.uni con uetudine teneantur; non
ut quae cum forma onveniant quae non conveniant discernamu , sed ut omnium harum
rerum indolern atque originem pernoscamus
et sicubi ordo non is est qui ex forma sequitur eo mao·is in cau a inquiramus, quae
gravior quaestio est et maioribus implicata
difficultatibus quarn si quis in deprehensis
exemplis meridianis ut ita dicam acquieverit.
ut pauci quae re tant significem, de forma
Urbis Romae quae dicenda videbantur expedivimus, de Mirabilibus Graphiis variis mo-

numcntorum et locorum catalogis et descriptionibu paganis et Christianis (cf. Urlich .
codex topographicus 1871) agere non licuit,
sect quomodo variis rationibus -interdum ordo
topographicus immutetur neque tamen ita obscuretur ut dignosci nequeat et exemplo Notitiae XIV regionum de qua pluribus disputatum est comprobavimus et in Vaticano
vidimus. ut alia quaedam addam, aliter disponunt qui prospectum quendam amoenitate
situs celebrem describunt, ut Martialis de
monte Mario dicit 4, 64
hinc septem dominos videre mantes
et totam l'icet aestimare Romam 1
Albanos quoque Tusculosque colles sqq.
aliter qui certum locum oculis subiciunt velut in Libro y toriarum Romanarum Hamburgensi (Archivio di storia patria 12, 198)
citerior est pyramis Cestii cum nomine 'sepulcrum Remi ' et ante earn Romulus Rem um
occidens cernitur, alia eius generis exempla
antiqua sunt fragmentum Hateriorum et carceres qui sunt in Foro Romano (alia apud
Lange Papstesel p. 28 sqq.). atque talia ad
formae directionem proiecta non esse apparet.
deinde agendum erat de reliquarum urbium
formis, XIV regionibus Urbis Constantinopolitanac Romae novae, aliarum quarum forma
aliquo modo ex antiquis locorum notitiis refingere licet; tum de ltaliae et imperii Romani descriptionibus et variis rerum quas
supra commernoravi laterculis, quorum ordo
propter multas rationes multi modis variatur, nam alius est ordo topographicus, alius
temporum, alius dignitatis et existimationis,
alius politicus et qui ex rebus administrandis
sequitur (ut videre est in nostris Borussiae provinciis et nostris legionibus), in his etsi casui
quoque sua tribuenda erunt quo minus ordo
ex forma pendebit, eo gravior quaestio erit
qui ordo fuerit et quibus rationibus constitutus. porro de studiis veterum et libris
chorographicis qui fuer_unt inde a choro-
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graphia Augusti et Agrippae commentariis,
de cosmographiis et ceteris opusculis geographicis quorum argumentum formis tam
cognatum est ut nisi spatio prohiberer ilico
rem aggredi vellem.
formarum etiam quae praeter _e as qtias tractavimus fuerunt varia genera distinguenda
unt, ut agrorum et aedificiorum sim. quae
uam, non caeli rationem et directionem secuntur (exempla antiqua post lordanum compo·s uit Huelsen bullet. dell' instit. 1890 p. 46.
304); suum ordinem constituunt formae nautarum sive peripli quibus proiectio nulla inesse solet (ut portulani q. cl. medii aevi et
tabulae loxodromae quae inde ab inventa
acu magnetica factae sunt, cf. Th. Fischer
p. 60 sqq.), velut Plinius cum in Italiae decriptione ordine eo qui litorum tractu fit
i. e. periplo utatur, regiones Augusti quas
ipse fuisse testatur inverso ordine persequitur. cum his aliquo modo coniunctae sunt
tabulae ventorum, quarum multa exempla
apud scriptores reperiuntur (cf. Kaibel H erm.
20, 579), in quarum dispositione tamen cum
ad caeli regiones exigi soleant formae quae
·- uique usitatior erat .vestigia facilius apparent. item · in itinerariis (ut in nostris horariis viarum ferrearum) prout viatori commodius evadere videtur singula itinera modo
hac modo illa directione describere et inter
se conectere solent, forma autem si aclditur
morem communem sequitur. quo pertinet
celeberrima tabula Peutingerana (cf. Miller
Weltkarte des Castorius 1887) quae cum certam proiectionem habere non vicleatur, tamen
more haud solito ita distributa est ut a sinistra Gades, a dextera Antiochia posita sit,
medium inter utramque urbem locum Roma
teneat. his adiungam itinera (ut Horati iter
Brundisinum) et quae his similia sunt velut
c viam
silice sternendam a porta Capena ad
Martis locaverunt' Liv. 38, 28, quibus tamen
ae formarum directione nihil efficitur. porro

ipsae formae multum interest quomodo confectae sint, nam aliter disponitur quae est in
pariete, aliter in pavimento quod circumeas.
aliter quae quadrata est, aliter quae in orbis
modum pingitur cui veteres nomina ita inscribere solebant ut quoquo velles formam
vertere posses, aliter quae libro inseritur
aliter quae marmori inciditur, aliter si cui
terra plana esse videtur aut agrimensori, aliter
si sphaeram earn esse novit. denique formae
medii aevi quotquot exstant examinandae et
omnia quae continent diligenter excutienda
sunt, quae etiamsi ad orientem plerumque
conversae sunt, tamen totae manaverunt ex
antiquorum doctrina et ex antiquis exempli
ita derivatae sunt ut originem plerumque dispicere possis.
iam sequitur naturalis ut ita dicam modus regiones designandi, quo ex situ et natura locorum, montium et fluminum superiora
et inferiora c.liscernimus (' postea apucl quosdam limites nomina a loci natura acceperunt
et qui ad mare spectant maritimi appellantur,
qui ad montem montani' Hygin. grom. p. 168),
ut superior quoque videtur pars qua sol oritur, inferior qua vergit, und e mare superum
et inferum quod Romani dixerunt, nos hodieque orientem et occidentem hoc ordine coniunctos dicere solemus. deinde varius ordo
est secundum mores populorum, nam alium
fuisse Graecorum alium Romanorum vidimus.
atque quae de forma Romana supra · observavimus eadem quomodo apud Graecos et
ceteras gentes antiquas, ut his finibus nos.
contineamus, se habuerint quaerendum erit.
sed ut sit eadem forma qua utuntur, tamen
' aliter Aegypto, aliter Hispania, non eodem
modo Ponto, dissimiliter Romae, item ceteris.
terrarnm et regionum proprietatibus' (ut Vitruvi verba 6, 1 mea faciam quae ipsa suo
ordine ostendunt formam Romanam), suam
quisque terrae et ceterarum nationum imaginem mente fingit et iure quaesiveris quo-
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moclo variis quae fuerunt formarum <Yerterir i plurima unt xempla, Vitruvium combus et itu quern inter e populi habuerint memoravi, pau a speciminis in tar mox affeet locus quern aliu alii tribuerit mutatu sit. ram. etenim ea est formae qua utimur aniit m aliter rerum ordinem omprehendit qui mis inhaeren atque inseden imao-o ut vel
domi alit r qui pereo-re degit; de Italia cum
inviti a communi dispositione pendcamu ,
coo-itamus oculi ita ad rneridiem convertunordinem quern consuetudo formae mentibus
tur ut pa ne more Romano illa regiones in- infixit equamur. itaque multi quos dixi scritueamur.
ptorum loci ip a forma quam xploravimu
tum alia quoque animadvertcnda erunt, ve- egr gie illu trantur, sed quod multo gravius
lut qui u u
ripturae fucrit (ut in forma Scr- est, ipsi scriptore iam praestantissima nobis
viana ct in Hom r vidimu ), qui vulgari
offerunt auxilia ad forma quae quoqu ternloqu ndi modu um dcxtra et inistra, supra
pore et apud Romano et apud Graeco in
t jn_frn quae int di tjnguantur; imagine
usu fuerunt cognoscendas et redintegrandas.
ctiarn quibu ingulae terrac aliis rebu comhis rebu qua.rum praeclaram utilitatem nernoparantur, v lut qu d antiqui Italia folii querdum u pi atu e se vid tur adiuti notionum
ini fio-uram habere vid batur (aut 'platani fogeographicarum quae inde a primordiis litteHo imillima , P loponne u ), no bis ru.ri irarurn ex titcrunt hi toriam contexere neque
mili e
di itur diver am utrumquc reddit
olum qua via ar et scientia proces erit et
et antiquae et no tra forma pc i m. verbo
quam qui. quc mente habuerit mundi imaginem
tano-am lo orum de riptioncs quac unt aut cognoscere, sed etiam quae vulga.re popuapud rerum riptor aut in arti monumen- lorum opiniones fuerint, quam vim in vita
ti , pi turi anaglyphis nummi , aliis rebu
humana habue.rint et usu et quomodo reet yrnboli quibu ad de ignandas region s ctius iudi ium paullatim pervulgatum sit peralii aliter utuntur cuiu gencris rnulta onspicere pos umus. exemplorum ex quo pritulit Reino-anum
h. d r Erd- und Landcr- mum multis abhin annis animum strinxit abbildungen der
It n I 1839 po t quern
nequedum de forma quae talibus subes et
pauci in hoc arnpo operam dederunt.
cogitavi - veterurn oculos mirum quantum
iam ant quam di putandi finem fa iam, de in meridiem converti solitos esse, magnam
'riptoribus antiqui pau a addenda sunt, ut
molem ongessi quorum ne o-raviora quidem
p culiarem quern in his qua stionibu tenent
ho loco delibare iam licet. sed in his quolocum ct ino-ularem u um quern praebituri que ne veteres sui formis tamquam adYidentur o t ndarn. ta eo forma quarum
tricto fui e cen eamu multarum rerum
ipsi xpr ssi verbi m ntionem faciunt aut
quibus ordo variatur ratio habenda est, nam
quae amplioribu des riptionibus geographicis
ut iam supra monuimus alius alio ordine
fundamento fu runt, ed memineri velim nomina locorum coniungit sive formam et
eorum quac s riptoribu , locorum Urbis cum u um communem equitur nulla alia re inr ordarentur, eo quae ex forrnac p cie at- tentu , sive tempora et rerum memoriam sive
que proie tion ponte na citur ordine qua i dignitatern et magnitudinem respicit, alius est
in ii C idi
vidimus ut quae in forma u- ordo vulgi aliu virorum doctorum, aliu nap riora cs nt inferioribu pra mitterent, si- turalis alius qui religione sacratus videtur,
ni tra ii qua a dextra partc ia erent aliter describit qui ipse meminit, aliter qui
ead m in omponendi terrarum lo i apud
libro consulit ut multi Romanorum dum
omne fere criptores fieri vjdemtL' cuius Graeca exempla secuntur in Graecorum mor
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r em incidunt, - et mirum sane i~ his r ebus · defungar , nos cum terrarum r egiones descriveter es non offendisse, Gr aeca et Romana bimus nostras formas secuti dicimus
exempla eodem tempor e in usu fui sse oom fe~ten fernen Poften
aliter cui bene disposita men s est, aliter cui
ber cm ()ie 7'ilnen bran<)en qort ben 23 eft,
omnia confu o ordine succurunt, deniq ue suo
ber in ber (£tf d1 frud1tbare Q'.:qofer fie{7t
quisque modo in orbis situ intuend o et ex- cuius r ei exempla quivis r ecordabitur. canprimendo utitur . unde t ot et tam varia discri- tant inter pocula iuvenes nostri studiosi
mina ut pruden_tioris ingenii h ominibus tota
3wif d1en 5ranfreid1 un() ()em 23oqm eru,a{()
haec quaestio abi ienda for sitan videatur, cantavit poeta Anacr eonteus 13
quam equidem eo graviorem esse exi timaE1 cpuH.a TTUVTa OEVOpwv
verim quod suam cuiusque scriptoris natuErriO'TaO'm KaTEmE'iv,
ram atque indolem quasi deprehen der e licet.
El KuµaT ' oibac;; Eupe'iv
verum quod gravissimum e this rebus induTa Tfic;; o;>,.nc;; eo.Mcrcrnc;;,
cimur ut de origi.ne cognitionum humanarum
O'E TWV Eµwv EPWTWV
quaestionem instituamu . nam nos diuturna
µ6vov rr01w AO'ftO'TTJV.
consuetudine ita subiuno-imur ut quae sint
TTpWTOV µEv EE , Aenvwv
elementa quae postea inventa vix distinguaEpwrnc;; EtKoow 0Ec;; ..
mus, eo autem litterae antiquae prae ceteris
ETTEtTa o' EK Kopiveou
insjgne sunt, quod ab originibus propiu ab0Ec;; opµa0ouc;; EPWTWV ·
,Axatnc;; 1ap EO'nv,
sunt. quae d formarum origine supra paucis significavimu , adem in omnibus et
OTTOU KO.A0.1 'fUVO.lKE<;;.
cognitionibu · et in tituti ac moribus conTi0E1 hE t\Ecr~iouc;; µor ·
sideranda sunt ; ad principia et elementa
Kal µE'.xp1 TWV 'lwvwv
Ka1. Kapiric;; ' P6oou TE
cognition.is mathematica exploranda quid
btO'XtXiouc;; Epwrnc;; ..
antiquissimae Graecorum scriptorum r eliOUTIW I:upouc;; EAEfo,
quiae valeant, alio loco ostendam.
OUTTW rr60ouc;; Kavw~ou,
interim dum haec aut mihi aut alii fuOU TD<;; cfoaVT' EXOUO'Y]<;;
sius tractare continget r em ipsam demonKpfiTYJ<;; OTTOU TTOAEO'O'lV
stratam ess volui, lineamenta proposui. sed
"Epwc;; ETTop1uxfo.
cum nisi ipsa forma meridi ana oculis subTi cro1 eEXE1c;; &p1eµw
iecta rem uno obtutu compreh endi et earn
Kal. TOU<;; r abEipwv EKTO<;;,
quae antiqui u itata fuit formam animo reTWV BaKTpiwv TE K' ,lvbwv
praesentari atque qua i infigi non posse inlJJUXD<;; Eµflc;; Epwrnc;; ;
telleger em ut in formae an tiquae familiaricantavit
suavissimus
poeta A ugusti familiaris
tatem n os insinuar emus periculum saltem faciendum sse duxi ut eius formae primum H oratius qui cum c. 1, 28 Ar chy tam laudet
exemplum qual um que paratum esset quod maris et terrae numeroque carentis ar enae
infra exhibui, tamen quoniam ipsi scriptor es mensor em, qui animo rotundum polum p erex nostris formis facilius iudicari posse vi- currerit, 1, 22· de curru nimium propinqui
debantur potiu Kieperti tabulam inver so solis vu lg aria refert et sec um ipse pugnar e
ordine repet ndam curare quam novam tem- videtur (cf. Vivien de St.-M. p. 169), in describ enda autcm terrarum et urbium situ totus
ptar e malui.
itaque ut cxemplis qu ae promisi paucis pendet ab Orbe Romano et meridiano, c. 1, 7
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laudabunt alii claram Rhodon aut Mytilcnc1t,
aut Epheson bz'marisve Corz'nthi
nzoeuia, vel Baccho Thebas vel Apollz'nc Delphos
insignes aut Thessala Tempe.
sunt qzdbus unum opus est intactae Palladis ttrbem
carmine perpetuo celebrare et
undique decerptam f ronN praeponerc olt'vam.
plur-imus in Iunonis honorem
aptun, dz'cet equis Argos ditisque Jl;Jycena.. , .
nze nequ.e tam patz"ens Lacedaenion
uec tam Larissae p ercussit campus opimae
quanz domus Albuneae resonant£s
et praeceps Anio ac Tiburni lucus et uda
mobilibus ponzaria rivis
idem 2, 2
latius regncs avidum domando
spiritum quam si Libanum reniotis
Gadibus izmgas ct uterqtte Poenus
serviat uni
nam ita scripsit, aut cpod. 9
et Chia 1)ina aut L esbia
vel . . metire· nobz's Caecubunz

aut 2, 20

visam g ementis litora Bospori
Syrtasque Gaetulas ca1tortt
ales Hyperboreosque canzpo..,.
nze Colchus et qui dissimulat m etum
...lfarsatJ cohortis Dacus et ultimi
11osce11t Celani, me p eritu
discet Hiber Rhodanique potor.
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Prit:ati,m, IV. rnrnoJogiac vracticac partem priorem tractabit quinquies p. h. a d. Lun.
ad <1. Ven. h. x. '
CAROLV · SELL Dr. Pnblice I. J. G. Herderi thcologi vitam cnarrabit, cripta theologice
explicabit semel p. h. d. Sat. h. XII. P1·ivatim, II. Historiae ·ecelesiae universalis pa1-tem
I n, qnc ad . aecnlnm VII doceuit qninquic p. h. a d. Lun. ad d. Ven. h. x.

Gvu.EL)tY.

Pi·iratim, II.

2 2. PROFESSOR ORDINARIVS HONORARIVS
FRIDERICVS FABRI Dr. Privatissirne et g1'atis I. Colloquia de quaestionibus dogmaticis e Scriptura Sacra petitis habebit d. Sat. h. IV et v. Privat-im II. Orationem Iesu montanam
tractabit t.er p. h. d. Mere. Iov. Ven. h. xr.

3. PlWFESSORES EX'fRAORDIN ARU
IOHANNES MEINHOLD (Lie. I-!ublice I. . Sermones ab Elihu habitos explicabit semel p. h. d.
Mere. h. VIII. Privatim II. De Veteris Testamenti theologia disseret quater p. h. d. Lun.
Mart. Iov. Ven. h. VII. III. Librum Iobi explicabit quater p. h. d. Lun. Mart. Iov. Ven.
h. IX. Privatissirne IV. Librum Samuel summatim percurret d. Ven. h. x ct xr.
EDVARDVS BRATKE Lie. Publice I. Historia.m sectarmn protestantismi enarrabit semel p. h.
d. Ven. h. XII. Privatirn II. Tbeologiam symbolicam tradet quater p. h. d. Luu. Mart.
Mere. Iov. h. XII.

II.

ORDINIS THEOLOGORVM CATHOLICORVM
1. PROFESSORES ORDINARII

FRANCISCVS HENRICVS REVSCH Dr. Publice I. Theologiam homileticam et catecheticam
docebit bis p. h. d. Mere. et Sat. h. x. P1·ivatim II. Vaticinia Messiana iuterpretabitur
quater p. h. d. Luu. Mart. Iov. Ven. h. IX. III. Theologiae dogmatieae partem III tradet
quater p. h. d. Luu. Mart. Iov. Ven. h. x.
IOSEPHVS LANGEN Dr. Publice I. S. Pauli ad Galatas epistolam interpretabitur semel p. h.
d. Sat. h. XII. Privatirn II. S. Pauli ad Romanos epistolam exponet ter p. h. d. Lun.
Mere. Ven. h. xr. III. Historiae eeelesiasticae partem III enarrabit quinquies p. h. a d. Lun.
ad d. Ven. h. XII. IV. Theologiam moralem doeebit ter p. h. d. Mart. Iov. Sat. h. XI.
HVBERTVS THEOPHILVS SIMAR Dr. Privatissime et gmtis I. In seminario theologico exereitationes dogmaticas moderabitur d. Mart. h. v et VI. Privai'im II. 'J.1lrnologiae dog.
maticae partem I doeebit quotidie b. VIII.
HENRICVS KELLNER Dr. Publice I. Patrologiam docebit bis p. h. d. Mart. et Veu. h. IV.
Privatirn II. Liturgieen tradet ter p. h. d. Lun. Iov. Sat. h. xr. P1·ivatissime et gratis
III. In seminario theologieo exe1·citationes tam catechetieas quam •homiletieas modernbitur
bis p. h. d. Lun. h. v et d. Sat. h. XII.
FRANCISCVS KAVLEN Dr. Publice I. Hermeneuticen biblieam doeebit bis p. h. d. Lun. et
Iov. 11. IV. Privati'm II. Libri Geneseos. partem pdoreni -inter))i·etabitur quater p. h. d.

3 Luu. Mart. Iov. Ven. h. XII. Priwtissime et gratis III. Seminarii theologiei exercitationes
exeg·etieas a<l Vetus 'restamentnm adhibendas moderabitur bis p. h. d: Mere. et Sat .. h. xrr.
HENRICVS SCHROERS Dr. Pu,blice I. Introduetionem faeiet in arebaeologfam artis saerae bis
p. h. d. Lun. et Mart. h. x. P1·ivatim II. Historiae ecclesiasticae partem· II i. e. inde ab a.
600 usque ad a. 1300 enarrabit quinquies p. h. a d. Lun. ad d. Ven. h. IX. P1·ivatissime
et gratis III. . Seminarii theologici exercitationes historicas moderabitur d. Ven. h. v et VI.
IACOBV, KIRSCHKAMP Dr . . Publice I. Propaedeutieen metaphysieam theologiae doeebit bis
p. h. d. Mere. et Ven. h. XI. Privatim , II. Theologiae moralis partem II tradet quinquies
p. h. d. Mere. Iov. Ven. h. x et d. Mart. Sat. h. xr. Privatissime et g1·atis III. In
seminario theologieo exereitationes a<l theologiam moralem spectantes moderabitur d. Iov.
h. V ct VI.

2.

PROJ<"'ESSORES EXTRAORDINARII

ECH~rRVP Dr. Publice I. Symbolieen . docebit bis p. 11. d. Ven. 11. IV et d. Sat.
h. x.r. Privatim II. Historiam litterarum elu-istianarum antiquarnm enarrabit ter p. h. d.
Lun. Mart. Iov. li. :x.r.
lOSEPHVS FELTEN Dr. P1-ivatissirne et gratis I. Seminarii theologiei excreitationes exegeticas ad .r ovnm Te tamentum speetantes moderabitur cl. Lun. h. v et vr. Privatim II.
Intrpductionem in ... ovi Testamenti libros tradet quater p. h. d. Mere. Iov. Ven. Sat. h. x.
IlL Actus apostolorum interpretabitur ter p. h. d. Mart. Ven. h. IV et cl. Sat. h. IX.
BERNAI-mv • :U

III.

ORDINIS IVRECONSVLTORVM
1. PROFES mrns ORDINARII

SCHVLTE Dr. Privatissime et g1·atis I. In seminario regfo exet·citatione · inri canouici moclerabitur d. Sat. h. VIII et IX. Privatim II. Ins Germanicum
privatum tradet qninquies p. h. ad. Lun. add. Ven. h. IX. III. Ins mercatorium, cambiale
et maritimum doceuit iisdem diebus h. VIII.
GVILELMV ENDEMANN Dr. Publice I. Processum eivilem extraordinarium docebit d. l\'Ierc.
h. XII. Privatim II. Proeessn,n ciyilem ord~narinID: explanabit quinquies p. h. a d. Lun.
ad d. Ven. h. XI. III. Processurn concursus tradet bis p. h. d. Lnn. et Iov. h. xrr.
IV . .Exercitatioues imis mei:catnrae et cambiorum instituet d. Mere. h. v ct vr.
PAVLVS KRVEGER Di:. Privatissime et grratis I. In seminario regio Gai institutiones interpretabitnr <l. Mart. b. v et VJ. P1~ivatim II. Historiam iuris Romani enarrabit quinquies
p. h .. a d. Lun._ a<l d. Ven. 11. x. III. ·Pandectarum partem I · i. e. partem generalem et ins
rerum doeebit quotidie h. IX.

IOHA NE · Ftt.lDEJUCV · DE
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HER~IANNVS SEV.F'FER1, Dr. Publice I. Iuris crimiualis. partis II capita selecta iute1·.pretabitur
. d. Mere. h. III et rv: Privati?n II. Ius criminale tractabit quinquies p. h. a d. Luu. ad
d. Ven. h. vm. III. Processum criminalem explanabit quinquies iisdem diebus h. rx.
HERl\IANKVS HVEFFER Dr. Publice I. Iura bonorwn ecclesiasticorum tam ex. itu:is conununis
quam ex rccentiorum legislationum imprimis Borussiae et lt rnncogalliae pracccptis tradet
bis pA h. d. Mart. et Iov. b. v. Privatirn II. Ius gentium exponet quatm· p. h. d. Lun.
fart. Iov. Ven. It. XI.
CONHADVS HVBERTVS HvGo LOERSOH Dr. Privatissim,e et gmti.i;: I. In scm inario rcgio
exercitationes iuris Germanici moderabitur d. foL h. v et vr. P1·ivatiui II. Historiam
iuris ct impcrii Germanici docebit quinquies p. h. a d. Lun. ml cl Ven. h. JX.
GVILELMVS KAHL Dr. Publice I. luris matrimoniorum tam ccclesiastici quam ciYilis regula
cxponet d. Sat. ab h. vn½ ad IX. P?·ivatirn II. lus ecclesiasticum catholicormn ct evangelicorum tradet quater p. h. d. Mart. Mere. loY. Ven. h. YJT. Ill. Ius publicae administrationis Gcrmaniac et Borussiae docebit quinquies p. h. a d. Lun. ad cl. Ven. h. VIII .
ERNESTVS ZI'l,ELMANN Dr. Privatissime et gmtis I. · In seminario regio societati iuri
Romani pracerit cl. Mere. 11. v et VI. Privatirn IL Institutiones · iuris Romani tradet quinquies p. 11. a d. Lun. add. Ven. h. XI. III. Pandectarum partem III i. e. ins hereditarimn trad ct quater p. h. d. Lun. Mart. loL Ven. h. x . IV. Exercitationes cxe~·etiea
instituct d. Lnn. h. v et YI. ·
Iv uvs BARON Dr. P1·i-vatissime et gratis I. Seminarii reg ii sodalibus causas et ore et stilo
tractandas proponet cl. Ven. h. v et VI. Privatim II. Encyclopaediam et methodologiam
iuris exponet quater p. h. d. Lun. 1\fart. Joy. Ven. h. xn. III. Ius Borussicum privatum
traetabit quinquies p. h. a d. Lun. ad d. Ven. h. IX. IV. Pandeetarum partem II i. e.
ius obligationnm docebit quater p. h. d. Lun. Mart. Joy. Ven. h. xr.

2.

PROFESSOR EXTRAORDINARIY

ERNESTVS LANDSBERG Dr. Publice I. Ex Pandectis ius circa familias docebit semel p. h.
d. Mere. h. x. Privatirn IL Paudectarum partem II i. e. ius obligationnm exponct quater
p. h. d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. xu.

3.
HENRICVS . HACKI<'ELD PFL VEGER Dr.
p. h. d. Lun. et lov. h. IY.

PRIVATIM DOCE,..,.

Gmtis Ordinem iudieiormn prirntorum tractabit bi

*
*
*
lVERGEN BONA MEYER Dr. ordinis philos. P. 0.
Privatim,
historiam docebit quater p. h. d. Mart. Mere. Joy. Yen. h.

Philosop hiam inris
YJJT.

eiusque

IY.

ORDl JIS

fEDICORVM

1. PIWFE ' 'ORE '

ORDI ARII

GvsTAvv, VEIT Dr.

Publice I . Gynaeeologfac partcm tradet d. Mere. h. YII. Privatim IL
E xcrcitationcs practicas in clinieo g-ynaeeologico moderabitur quotidie It. xn.

FHANCI

v, · DE LEYDIG Dr.

lcctioncs Hon ha bebit.

Pu,blice I. Seminarium physiologfoum moderabitur quotidie. P1·ivatim II. Phy iolog-iam general m spccialisqnc partem I i. e. animalem docebjt a d. Lun.
add. Ven. b. IX. III. Cur um pliy iolog·iac cl1 emi cae ha b bit d. Mart. et Ven. h. II et III.

EDVAl-WV · P~LVEGER Dr.

KOES'rER Dr. P1·ivati ime et g1'afis I. L aboratorium patholog-icnm moderabitur
qnoticlic mta cum RIBBER11 P. E. Pricatim II. P athologiam generalem docebit d. Lun.
Mart. Iov. Ven. 11 . vrn et cl. l\Ier . 11. Y. IIT. Cnrsum demonstrativum anatomiae patholog-icae in tituet d. Luu. ct l ov. 11. I\' et Y cum exercitationibus rite obdueendi eadavera
pront materia uppetet. lV.
m·snm microseopi cum anatomiae patholog icae habebit d.
Mere. et 'at. lt. VII ct vm.

CAIW LV

'H Dr. P u blice J. De ocnli 111or1Jis interioribus disserct adiunctis dernonstrationibu patl1ologfois anatorniciR d. Iov. h. II. P1·ivatim II. Clij1icum ophthalrniatrieum
moderabitur <l. Lun. l\fart. Ven. h. Ym. Ill. Cnrsu~ ophthalmoscopicum institu et cl. Mere.
h. JI et m. IV. ur um fun ctionurn oculi pcrturbatarum diag·nosticum babebit cl. Iov. h. VIII.

THE ODORY " SAE.MI

~AROLV

BI Z Dr. Privati ·ime et gratis I. L aboratorium pharmaeologicum una cum GEPPERT

Dr_. dirig·et qu otidie. Prfr atim II. Pharm acolog-iae alteram partem una cum Formulari
doeebit ll. Lun. Mart. Mere. Ven. h. III.
LIBER B AHO .DE LA V ALET'TE 'T. GEORGE Dr. Publice I. Laboratorium anatomi cum una cum
VSSBAVM P. E. ct SCI-IIEFFERDECKER P. E. moderari perget
quotidie ab h. IX ad I. P rivatirn, IL Auatomiam generalem tradet d. Mart. Iov. Sat. b. vn.
III. Demonstrationes et cxercitationes microscopicas instituet d. Mart. Iov. Sat. h. VIII.
IV. Cursum microscopieum habebit d. Lun. Mere. Ven. h. VIII.
] RIDEIU Y TRENDELE.r BVRG Dr. Pttblice I. Akiurgiae capita selecta tradet d. Ven. h. v.
Privatim II. linicum et policlinicum chirurgicum moderabitur quotidie ab h. IX ad x¼.
III. Cur um opcrationmn chirurg·iearum institnet una cum EIGENBRODT Dr. quotidie
h. VI et vu.
}~mDERICV
'CHVL'rZE Dr. Pttblice I. De morbis sang·uinis et mutationi materiae disseret
d. Ven. 11. XII. Privatim II. De morbis organorum dig·estionis aget d. Mart. et loY. b. XlI.
III. Clinicum medicum modcrabitur quotidi e ab h. X 3 /. 4 ad xn.
CAROLYS PELMA .Dr. Publice I. Psychiatriam forensem docebit d. 1\fere. h. IY. Privatim II.
Clinicum p, y chiatricum modcrabitur cl. Lun. et loY. h. III.
DOLPH V

-

2.
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PROFESSOR ORDINARIVS HONORARIVS

HERMANNVS SCHAAFFHAVSEN Dr. Publice I. Generis humani. bistoriam primitivam tractabit
d. Lun. et Iov. h. III. II. Encyclopaediam artis medicae tradet d. Mart. h. III. Privatim III. Demonstrationes et exercitationes microscopicas pbysiologiam generalem illustrantes
instituet d. Luu. Mart. Iov. · h: XII.

3.
..

PlWFESS0HES EX'l'RA0RDINARII
• l

lOSEPHVS_DOV',rRE;LEPO~T Dr. Publice I. De morbis syphilitici~ aget d. Iov. ,h. IV. Privatim. II. Clinicum et policlinicum morborum cutis et sn1hiliticum moderabitm d. Mere.
et Sat. h. xu.
CAR0LVS. FIN'itELNBVRG Dr. Publice I. De climatibus dis~cret d. l\ilerc. h. vr'. P1·ivatim II.
Hyg·ieinen ·aocebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. v.
.
C.UWLVS DE MOSENGEIL Dr. Publice I. Anatomiam plasticarn tradet d. 1ov: ·11. IV. P,}•ivatim" n.' Cursum fascias applicandi 1nstituet d. tun. et Iov. h. rr.
MAVRICIVS NVSSBAVM Dr. Pitblice I. Laboratorium anatornicum una cum LIBERO BARONE
1
DE LA . VALETTE ST. GEORGE P. 0. moderari perget quotidie. P1·ivatim II. Anatomiam
topogTaphicam ' tradet d. Luu. Mart. lov. h. v.
DITTMARV$ FINKLER Dr. Publice I. De causis morborum ag·et cl. Sat. h. IV. · P.rivatim II.
· Policlinicnin medicnm moderabitur a cl. Lun. ad d. Ven. h. IV.
FRIDEmcvs ·FVCHS Dr. Publice I. .. De principiis g·eneralibus philosophiae naturalis disseret
semel 11. p. i. Privatim II. · Electro'diagnosticcn et elcctrotherapiam traliet bis h. p. i.
Hvao RIBBER'l.1 Dr. Publice I. De morl,is inficientibtls aget sernel h. p. L · Privatim II. Cursum ad introductionem in histolog·iam patholog·icam instituet d. Mart. h. III et IV. III.
Cursum technicum ba.cteriolog·iae, imprimis methodomm tingendi habebit per ternas hebdomades quotidie - h. p. i. , Privatissime et gmtis IV. • Lahorntorium patholog·icum moderabitur quotidie una cum KOESTER I). 0. •
HENRICVS WALB Dr. Publice I. De morbis narium et .faucium aget d. Mart. h. v . . Privatissime ei gmtis II. Policlinicum otiatricum modcrari · perg·et · d .. l\ferc. ct Sat. h. n¼.
1
III. Studia ,in lab.oratorio policlinico .. reget h: p. i.
AEMILIVS VNGAR Dr. Publice I. De vaccinatione disseret scmel h. }J, i. P.rivatim II. De
infantium morbis ag·et adiunctis demonstrationibus clinicis tl. Mart. ct Ven. h. n. III. Medicinam •forensem docebit d. Mart. et lov. 11. VII. • IV. Exel'citationes practicas vaccinationis
.)
moderabitur bis h. p. i.
PAVLVS SCHIEFFERDECKER •Dr. Publice I. Laboratorium anatomicum una cum LIBERO
BARONE DE LA VALET'fE ST. GEORGE P . .,0. et NVSSBAVM P. ,E. ruoderari . perget
quotidie. Privatim II. Osteologiam• et syndesmologiam docebit d. Lun. Mere. Yen. h. vu.
1
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LEO Dr. PMblice I. Methodos aegrotornm explorandorum tradet d. Mere. b. VIII.
Privatim I[. Cur um .percussionis et auscultationis habebit d. Mart. Mere: Sat; h, ·v et d.
Ven. h. IV. III. Cur um laryngoscopiae instituet d. L1Jn. et Iov. h. XII.
OscARVS WITZEL Dr. Pttblice 1. Hi,-,tori~m medicinae tradet semel d. p. i. h. ·vn. Priva·
tim IL .Ohirurgiam propaedeuticam docebit _d. Mart. Iov. Ven. h. VII.

JOHAN E

4.

P RIYATIM

DOCE TTE

!OSEPHV KOOKS Dr. Gmtis Cursum operationum ob fetriciarnm iust-i tuet q'nater" h. p. i.
CAROLVS BVRGER Dr. G1·(1,tis I. De morbis narium ct_laryngis capita selecta tractabit semel
h. p. i. P1·ivatim II. Cur, um laryngoscopiac et rhinoscopiae habebit bis h. p. i.
GVILELMV KOCHS Dr. Gmtis I. De generatione disserct d. Ven. h. XI. II. De hypnotismo
ag·et semel h. p. i.
GEORGIVS KRVKENBERG Dr. P1·ivatim De cog-no ce1Jdis et medendis morbis mulierun;i aget
cl. Mere. et Sat. h. IY.
CAROLV, BOHLAND Dr. P1·ivatim Diagnosticen clicmicam ct microscopicam docebit d. Mart.
et Iov. h. IV.
IVLIVS GEPPERT Dr. Gratis I. Cursum receptandi habebit d. Iov. h. rn. II. Laboratorium
pharmacologicum una cum BINZ P. 0. cliriget quotidie. .
RoBERTV 'rHOMSEN Dr. · G·r atis Anatomiam ct physiologiam medullae spinalis et cerebri
homini docebit d. Sat. h. v.
CAROLV EIGENBRODT Dr. Gmtis I. De herniis abdominalibus disseret d. Lun. 11. IV. Privatim II. ur um operationum chirurgicarum instituet una cum TRENDELENBVRG P. 0.
quotidic h. vr et vn.

V.

ORDINIS PHILOSOPHORVM
1.

PIWFE SORES ORDINARII

FRANOISCV B VECHELER D1·. Publice I. Seminarii philologici sodales ordinarios commentando
Iuvenale disputandoque cxercebit d. Mart. h. VI et VII. Privatim II. Quaestiones Plau•
tinas tractabit et Truculentum leget quater p. h. d. Lun. Mart. Iov. Ven. XI. Privatiflsime III. Inscriptiones Latinas explicabit d. Mere. h. XI.
HERMAN v V E ER Dr. Publice I. Seminarii philologici sodalibus extraordinariis poetarum
elegiacorum Graecorum fragmenta in Anthologia lyrica Hilleri proposita et Ciceronis de re
publica librum II ti•actanda proponet d. 'Mere. et Iov. h.· vr. · Privatim II. · Demosthenis
de corona. ·oratio11em praeleget qua!ter p. b. d. Mart. Mere. Iov. Ven. h. x. III. Institu•
tionuni civiliu111 hi toriam comparatam adumbrabit bis p. h. d. Lun. h. x et d. Mere. h. IX.
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RvooLPHVS LIPSCHITZ Dr. Pul>lice I. ~emirmrii nuitheiuatici 'sodalium excrcitationes unii
cum . KOR~l'Vl\I P. E. moclcrabitur cl. :Mere. et Sat. h. XI. P.1-iva.tirn II. l\[ec.hanice!l analyticam exponet qnater p. h. cl. Lnn. Mart. Iov. Veu. h. XI.
VGVSTVS KEKVLE Dr.. Publice I. Chemiae organicac capita ~electa tractabit semel p. h.
cl. Ven. h. v. Privatim II. Chcmiac experin1entatac partcm I i. c. chcmiam ·anorganicam
tradet qninquies p. h. a d. Lun. ad d. Ven. h. x. JU. Exercitationes chcrnicas ad usum
tironum instituet d. Lun. ab 11. m a<l VI. IV. , Exercitationes practicas in Jaboratorio
chemico moderabitur una . cum ANSCHVETZ P. E. ct KLINGER P. E. quotidie ab
h. vm ad v.
lVElWEN BONA MEYER Di:. Pu,blice I. Aristotclis philosopliiam tradet bis p. h. cl. l\'Iart. et
Iov. h. x. Privatim II. P sychologiam paedag·ogicam docebit quater p. h. d. l\fart. Mere.
Iov. Ven. h. IX. III. Philosophiam inris eiusquc hi storiam llocebit quater p. h. _d. Mart.
Mere. Iov. Ven. lt. VIII.
AlWLVS IVSTI Dr. Publice I. Exercitationcs historicas modcrabitur monumcnta artis cxpJicanda.
proponens d. Iov. b. VJ. Privatim IL Historiam scul11turac Italicae inde ah aevo Christiano enarrabit ter p. h. d. Mart. :Mere. Iov. h. xr.
I 0SEPHVS NEVHAE VSER Dr. Publice I. De Aristotelis Organo disputabit et selectas cius parte
explicabit d. Mere. et V ~n. h. VII. P.rivatim II. Logicen docebit quinquies p. b. a d.
Lun. ad d. Ven. h. vm. III. Mctaphysicen tradet quatcr p. h. <l. Lun. Mart. Iov. Ven~
h. IX.
HENR~cvs. NISSE.N Dr. Publice I. Seminarii bistoriei sodalibu R Strabonis libros V et VI examinandos proponet d . . Lun. b. VI ct VII. Privatim II. .\ntiquam Romanorum historiam
cnarrabit quater p. h. d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IX.
HVG0 LASPEYRES Dr. I'ublice I. Funuamenta et origincm crustae tcrrcstris cxponct semel
p. h. d. Sat. h. IX. P1·ivatim II. I\Iineralog-iae partcm spccialem i. e. mincralinm physiographiam tradet quater p. h. d. Mart. ::\fore. Iov. Ven. 11. IX. III. Excrcitationes crystallographicas liabebit d. Me1:c. ab h. x ad r. Privatis.-;ime JV. Mincralogiae ct pctrographiae
studia singulorurn mo<lerari pcrg·et 1l. Lun. l\[art. Io-v. VP11. ab h. IX ad I.
EDVARDVS STRASBVRGER Dr. Publice I. Oe plantarum adaptatioue disserct scmcl p. h. d.
Sat. h. XI. Privatim II. Botanicen g-cueralcm do ccbit quinquics p. h. a d. L1111. ad d. Ven.
h. xr. III. Exercitationes botanicas rnicroscopicas i11stit11 et cl. Mart. · ct Ven. h. u et
IV. Quaestiones de 1;ebus .botanicis inRtituendas moderabitur qnotidic ab h. VIII ad v.
CAR0LVS l\fENZEL Dr• . Publice I. In seminario historico fontes 11istoriac Lothal'ingiae tractabit
d. Sat. h. XT ct XII. Privatirn II. Chronologiam Roma11am et medii acvi cxponet bi
p. h. d. l\Iart. et Iov, h. III. III. Exercitationes palaeographiaas modcrabitur his p. h. d.
Lun. et Ven: b. III.
MAVRITIVS RI'J~TER Dr. Publice I. Ex.crcitationcs seminarii historici tl e scriptoribus rentm
Germanicarum saec. XII et XIII moclcrabitur d. Ven. h. VI et VII. · Privatim, JI. Historiam Europae ab a . .1660 ad a. 1789 cnarrabit quatcr p. h. <l. Lnn. 1\fart. · Jov. Ven. 1l. v.

irr.
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Gvn,EL:MVS WILM.A N Dr.
Publice I. Cum serninarii thcodisei sodalibus extraordinariis
versionem Goticam Novi Testamenti Ieget ,l. ~fore. h. v et VJ. Prfratim IL Nibelungiadern interpretabitur quater p. 11. d. Lun. }fart. Iov. Ven. h. IX. III. Grammatieam Iinguae
Gotieae doeebit ter p. h. d. Lun. Mart. Iov. h. x.
1'HE0D0RVS A VFRECHT Dr. . chola non habebit.
EDVARDV
CHOE FELD Dr. Publice I. Calculum interpolatorium et quadraturas mechanieas
cxponet bi p. b. d. Mere. et Sat. h. xu. Privatim IL Elementa astronomiae doeebit
quater p. h. cl. Lnn. Mart. Cov. Ven. h. x. Privatissime et gratis III. Exercitationes
a tronomica practica · moclerabitur horis commodis.
loHA NES REI
Dr. PubUce I. Semimu·ii geogrnphici exercitationes moderabitur d. Iov. h. VI
t u. Privatim, II. Europac g·eog-raphiam (Germania exccpta) docebit qnater p. h. d.
Lun. Mart. Iov. Ven. h. VII. UL Historiam expeditionum a<l. explorandas terras quae
poJum m·cti um eircumdant factanun narrabit bis p. h. cl. Mere. et Sat. h. vu.
GvILELMV, BE DER Dr. Pu,blice I. De principiis cognoscendi disseret d. Mere. h. IV et v.
Pt'ivatim II. Hi toriam philo ophiae recentioris indc a Bacone usque ad Kantium enarrabit
ter p. h. cl. Mart. :.Mere. Iov. h. vm. III. Philosophiam relig·ionis docebit ter p. h. d.
~fart. Mere. Iov. h. IX.
WE1 DELJ.r v FOER 'TER Dr. Publice I. In eminario philologiae neolatinae cum odalibus
poema de . Alexio tractabit cl. Ven. ab h. XI ad xu 1 / 2 • Privatim II. Phonologiam Iinguae
Latinae vulga.ri linguarnmque neolatinarum ex ea ortarum docebit quater p. h. d. Lun. Mart.
)ferc. Iov. h. xn. III. Linguarum Romanicarum artem metricam docebit ter p. h. cl. Lun.
Mart. Mere. h. XT.
HVBERTV LVDWIG Dr. Publice I. Colloquium de reeentioris temporis commentationibus ad
zooloo-iam et anatomiam comparatam pertinentibus institnet d. Iov. h. VIII. Privatim II.
Zoologiam g·eneralem et anatomiam comparatam docebit sexies p. h. cl. Lun. Mart. Iov.
Ven. h. 1 v et <l. Mere. 'at. h. XII. III. Exercitationes mieroseopicas instituet d. Mart.
ct J\ferc. h. vn et vm. TV. Zoolog-iae et anatomiae comparatae studia singulorum moderabitur a d. Lun. acl d. Ven. ab h. VIII ad v.
CLEME . CHLVETER Dr. Publice I. Geologiam Germaniae septentrionalis tractabit et excurione g·eologicas in tituet semel p. h. h. IV. .Privatim II. Palaeontologiam doeebit cum
exercitationibu quater aut qninquie p. h. a d. )fart. ad d. Sat. h. x. P1·ivatissime et
grati. III. Palaeontolog-iae et geologiae studia singulorum moderabitur quotidie ab h. VIII ad I.
MAVRITIV TR V~rM
N Dr. Publice I. Exercitationes seminarii Anglici moclerabitur cl. Ven.
h. VI et VII. Privatim II. Grammaticam linguae Anglicae recentioris docebit ter p. h.
d. Lun. Mart. Iov. h. IV.
HERMAN V JACOBI Dr. Publice I. In interpretandis criptoribus Indicis perget bis p. h. cl.
Mere. et Ven. h. IX. II. Societati Indicae exercitatione. moderabitur bis p. h. cl. Mart. et
Iov. b. VIII. Privatim III. Elementa linguae San criticae docebit ter p. h. d. Lun. Mere.
Ven. h. VIII. IV. Grammaticam comparatam ling·uarmn Indogermanicarum adumbrabit. ter
,p. h. d. Mart. [ov. , at. h. IX.
1

1
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HENRICV8 HER'l'Z DL'. Privatissirne et gratis I. . Colloquium physicum instituet una cum
RICHARZ Dr. d. Ven. h. vr. P1·ivatim II. Physices experimentalis pa1tem priorem i. e.
physiccu generalem et theoriam caloris tradet quater p. h. d. Lnn. Mart. Joy. Ven. h. XII.
III. Excl'citationes in laboratorio physic.o in usum tironmn instituet cl. Lun. et Iov. ab h. u
ad vr. IV. Quaestiones experimentales iu laboratorio physico moderabitur quotidie ah
h. IX ad XII ct ab h. II ad vr.
GE0HGIVS LOESCHCKE Dr. Publice L Mouumenta musei . arcliaeolog·ici explicabit d. Sat.
h. XII. Privatim II. Rem scenicam Graecorum et Romanornm monumentis illustrahit
bis p. h. d. Mart. et fov_11. XII. IIJ. Historiam pictul'ac Graecormn enarrabit ter }). h.
cl. Lun. Mere. Ven. h. XII. P?·ivatissime et gratis IV. Exercitationcs archaeolo!!:ieas modcrabitur d. Sat. h. x .
EVGENIVS PRYM Dr. Publice I. Lectiones Arabieas continuabit d. Luu. et loL h. III. Privatim II. Linguae Persieae recentioris elcmenta tradet ter p. 11. . d. Lun. Mere. Ven. h. IV.
Privatissime et gratis III. Soeietatis Arabieae sodalibus . N oeldekei Delectum Veterum
Carrninum ArabicoruII.1 interpretandum J)roponet d. Mart. h. III et IV.
EBERHAl-WVS GOTHEIN Dr. Publice I. Historiam morum et oµinionum quae fuerunt saec. XYI
in Italia, Gallia, Hispania enarrabit d. Mere. h. IV et v. P1·ivatirn II. Oeconomiae publicae partem g·eneralem tractabit quater p. h. d. Lun. Mart. loL,Ven. h. VIII. Privatissime
et gmtis III. Seminarii reg-ii oeeonomici cxercitationes moderabitur h. p. st.
HENRIOVS DIETZEL Dr. Publice I. Historiam doctrinarum politicarum explicabit d. Mere. h. v.
Privatim II. Oeconomiae publicac partem specialem tractabit quater p. h. a d. Lun . .ad d.
Iov. h. XII. Privatissime et gratis III. Exercitationes scminarii oeconomici moderabitnr
. cl. Mart. h. v.
REINH0LDVS KOSER DL'. Publice I. In seminario historico exereitationibus ad fontes historiae
saec . .XVIII pertinentibus praeerit d. Mart. Ii. VI et VII. P1·ivatim 11. , Motuum civilium,
quibus ante hos eentum annos ct Gallia et Europa eoncnssac snnt, . caussas casus cventus
exponet quater p. h. d. Lun. Mart. loY. Ven. h. IV.

2.

PH0FESS0RES EX'I'ltA0RDINARII

CAR0LVS SCHAARSCHMIDT Dr. Publice De Kantii philosophia aget semel h. p. i.
HERMANNVS KOR11 VM Dr. Publice I. Seminarii mathematici exercitationes una cum LIPSCHITZ
P. 0. mo<lerabitur d. Mere. h. rv et v. Privatim II. Calculi differentialis et integ-ralis
elernenta docebit quater p. 11. d. Lun. et Iov. h. IX et x.
ANT0NIVS BIRLINGER Dr. Publice I. Historiam Doctoris Fausti enarrabit et Goetltii Faustum
interpretabitur d. Luu. h. III. Privatim II. Grammaticam theodiscae linguae recentiori
docebit bis p. h. d. Lun. et Mere. h. VII. Ill. De antiqnitatibus tbeodiscis disserct bi
p. h. d. Mart. ct Ven. h. VII.
CAR0LVS GvSTAVYS ANDRESEN Dr. scholas non habebit.
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I0..,EI'HVS KLEI Dr. Publice I. Eloquentiac apud Graecos hi toriam adumbrabit scmel p.
h. cl. at. h. JX. Pri'catim II. yntaxin linguae Graecae tradet t r p. h. d. Lun. l\fart.
Iov. h. vm.
IOI-IA.r E HE.r HJC:V WITTE Dr. cornmeatu impetrato schola non habebit.
PHILJPPV BERTKAV Dr. Publice I. Introductionem in studium insectorum dabit semel p.
h. <l. Lim. h. VIII. P1·ivatim II. Arthropoclum hi toriam naturalem tradet ter p. h. d.
)fart. Jov. Ven. 11. VIII.
RIC.AHDVS .r ' HVETZ Dr. Publice I. · Colloquium de recentioris tempori commentationibus
ad chemiam org·anicam pertinentibn instituet emel p. h. d. Mart. h. v. P1·ivat-im II.
Chemiae organicae element.a docehit ter p. h. cl. Mart. Iov. Ven. b. IX. III. Exercitatione practicas in laboratorio chemico rnoderabitur una cum KEKVLE P. 0. et KLINGER
P. E. quotidie ab h. vm ad v. IV. Exercitationes practicas de coloribus e resina empyrcumatica p1·aeparati i11 ·tituet una cum BREDT Dr. cl. Sat. ab h. IX ad xn.
GVILELM s 'CRIMPER Dr. Publice I. Excursiones botanicas diriget emel p. h. d. Sat. h. II.
Privatim II. Plantas officinales tractabit bis p. h. d. Mere. et Sat. b. IX.
I0HA JNE FRA CK Dr. Pitblice I. De poeta Hollandico aec. XV.II van den Vondel disseret
emel p. h. cl. Mere. h. IX. II. Excrcitationes · scminarii thcodisci moderabitur d. Mere.
h. V et VI. Privatim III. In tudium linguae Germauiae infcrioris saec. XIII ad XV introclue t ter p. h. d. Mere. Ven. "at. h. x. P1·ivatissime et g1·atis IV. Exercitationes de
vocnm Germanarum mutationc hab bit semel p. h. rl. Sat. h. IX.
HE m v. · KLINGER Dr. Publice I. Chemiam alimentorum tractabit semel p. lJ. d. Sat. h. IX.
P1·ivatim II. Chemiam quantitativam docebit bis p. b. d. Lun. h. IX et cl. Iov. h. VIII.
III. Pharmaciac partem II exponet bi p. h. cl. Mere. h. IX et IV. IV. Toxicolog·iam
ch micam tradct bi p. h. d. Mart. et Ven. h. VIII. V. Exercitationes practicas in laboratorio cl1emico moderabitm una cum KEKVLE P. 0. ct ANSCHVETZ P. E. quotidie
ab h. VIII ad v.
A T0NIV . . ELTER Dr. Publice I. Cum soclalibus , eminarii philologici ordinariis Aristotelis
artem po ticam trnctabit d. Ven. h. VI et VII. Privatim II. Inscriptiones Graecas interpretabitur d. Mere. h. VII et VIII. III. Topographiam et historiam Vrbis Romae enarrabit
bis p. h. d. Mart. et Iov. h. vrrr. Privat-issime et gratis IV. Colloquium philosopbicum
habebit (d Trend lenburgi di quisitionibus logicis) semel p. h. d. Sat. h. vrn.
HER)fA .r vs LORBERG Dr. Publice I. Chemiae physicalis capita selecta tractabit bis p. h.
cl. )fore. et Sat. h. x. Privatim II. Opt.ices theoriam exponet quater p. h. d. Luu. Mart.
Iov. Ven. h. x.
LE0NRAimv WOLFF Dr. Gratis I. Exercitationes in contrapuncto habebit semel h. p. st.
II. Exercitatione tudiosorum variis instrumentis (quaternis, trinis) coucinentium rnoderabitnr bi h. p. ·t. Pri ·atim III. Organi tractandi artem docebit horis commodis.
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3.

PJffVATIM

-

D0CEN'l'EH

l0HANNES POHLIG Dr. Privatim I. Geologiam generalem tractabit cum demonstrationibus et
excursionibus quater p. h. d. Lun. Mart. loY. Ven. h. v. II. Palaeontologiae partem I
i. e. de vertebratis leg-et bis p. h. d. Luu. et Mart. ]1. YI. JU. Dcsccndentiae doctrinam
quoad geolog·iam respicit exponet bis p. h. d. Iov. ct Ven. h. vr.
ALFREDVS WIEDEMANN ])r. GraUs Historiarn artis Aeg·yptiae tractabit seniel h. p. st.
REINH0LDVS DE LILIENTHAL Dr. commeatu impetrato scholas nou habebit.
LAVREN'l'IVS MORSBACH Dr. Privatim I. Historiam litterarum Anglicarum antiquionuu 11arrauit
ter h. p. st. II. Ling·uae Anglicae recentioris e~crcitationes iustituet ter b. p. st.
FRIDERICVS IOHOW Dr. comrneatu impetrato scholas non habebit.
G0D0FHEDVS MARTIVS Dr. Privatissinie et gratis I. Kantii criticen rationis practicae una
cum sodalibus interpretabitur semel h. p. st. 11. Exercitationes psycholog-icas moderari
perget h. p. st. Privatini III. Introductionem in philosophiam dabit bis p. h. d. Mere.
et Sat. h. xu.
HERMANNVS MINKOWSKI Dr. Gi·atis I. Theoriae aequationum differentialium capita selecta
tra.ctabit bis h. p. st. Privatini IL Fonnarum quadraticarum thcoi'i~m ct applicatioue
exponet ter h. }J. st.
ALEXANDER KOENIG Dr. G't·atis Selecta ornithologiae capita explicanda proponet d. Iov. h. x.
CAR0LVS REINHER'l'Z Dr. Gratis Quomodo delineationes toJJOgraphicae in itineribus fiant
docebit bis b. p. st.
FRANOISCVS RICHARZ Dr. Privatissime et gratis I. Colloquium physicum instituet una cum
HERTZ P. 0. d. Ven. b. vr. Privatim II. Elasticitatis theoriam mathematice tradet
semel p. h. d. Mart. h. vr.
GVS'l'AVVS BVCHHOLZ Dr. Privatim Germanicarum institutionnm historiam usque ad aeYum
Karoli Magni tradet bis p. 11. d. Lun. et Iov. h. VIII.
HENRICVS SCHENCK Dr. Gratis I. Introductionem in plantarum phanerogamarum systema
clabit semel p. h. d. Ven. h. v. Privatini II. Plautarum scandentium, epiphyticarum,
parasiticarum, saprophyticarmn, aquaticah1m· biolog-iam tradet semcl p. h. d. Mart. h. v.
GvAL'l'HERVS VOIGT Dr. Privatim GeogTaphiam animalium tractabit bis p. h. d. Mere. h. IV
et d. Sat. h. rx.
HERMANNVS RAVFF Dr. Gratis Fossilia frequentiora fo'nnationibus stratis propria tractabit
ter h. p. st.
CAR0LVS PVLFRICH Dr. commeatu impetrato scholas non 'habebit.
Ivuvs BREDT Dr. Privatini I. Elementa practica chemiac organicac docelJit semel p. h. d.
Mere. h. v. II. Exercita.tiones de coloribus e resiua emp.rreumatica praeparatis instituet
una cum ANSCHVETZ P. E. d. Sat. ab h. IX ad xn.
FRIDERICVS NOLL Dr. G1·atis I. De plantarum modo moveudi disseret semel h. l>· st. Privatim II. Plantarum determinandarnm cxcrcitationes modcrauitur d. Mere. h. v et vr.
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FRIDERICV DEICHMVELLER Dr. P1·ivatim Astronomiae theoreticae pa1-tem I docebit quater
h. p. st.
AR OLDV E. BERGER Dr. Gmtis I. Societatis litterariae sodales capitibus litterarum theodiscarum recentiorum selectis commentandis exercebit d. Mere. h. XI et XII. Privatim II.
Hi toriam litt rarum theodi carum recentiorum inde a Luthero usque ad Lessingium euarrabit
quater p. b. d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. XII.
CAROLV MOE
ICHMEYER Dr. Privatissime et g1·atis I. Theoriae perturbationum planetarum et cometarum capita selecta tractabit bis p. h. d. Mart. et Ven. h. IX. II. Exercitatione calculi a tronomici moderabitur semel p. h. d. Mere. h. IX.

4.

LECTOR

In Seminario philolog-iae neolatinae I. Linguae Francogallicae rudimentis, auctore lectu faciliore Gallice vertendo, sodales imbuet bis h. p. st. ordinarios
gratis, ceteros p'rivatim. II. Provectioribus scriptorem Germanicum, quo vertendo dicendi
modos discant difficiliores, proponet bis h. p. st. ordinariis sodalibus gratis, extraordinarii ·
jn·ivati-m. P1·ivatim III. Scholas Francogallicas babebit, quibus de Gallica poesi saec. XIX
disseret semel h. p. st.
*
*
*
AVGVSTVS BRI KMA
Dr. philologici seminarii directoribus assistens exercitationes stili et
Graeci et Latini babebit bis h. p. st.

STEPHANVS LORCK Dr.

ARTES
ALBERTVS KVEPPERS Professor et delineandi magister academicus. G1·atis I. Doctrinam proportionum docebit d. Sat. h. III. Privatim II. Artem delineandi atque fingendi ad naturam et opera .antiqua exercituris aderit d. Mere. et Sat. h. II et III.
HENRICV GVILELMV EHRICH battuendi magister academicus arma tractare docebit.

DI CIPLINARVM APPARATVS ET INSTITVTA
Bibliotheca academica quotidie ab h. II ad IV patebit legitimeque petentibus eius copiae
prompte officioseque dispensabuntm.
Praeterea apparatus et in tituta variis disciplini..; parata haec sunt:
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Anagnosterium academicum.
Institutum evang·elicum theologicum.
Institutum anatomicum.
Institutum physiologicum.
Institutum pathologicum.
Institutum pharmacologicum.
Clinicum et policlinicum medicum.
0linicum et policlinicutn chirurgicum.
Apparatus instrumcntorum ct ligaminum chirurgicorum.
Clinicnm et policlinicum obstetricium et gynaecologicum.
Clinicum et policlinicum morborum cutis et
syphiliticum.
Clinicum et policlinicum ophthalmiatricum.
Policlinicum otiatricum.
Clinicum psychiatricum.

Specula astronomica.
Institutum physicum.
Institutum chemicum.
Apparatus pharmaceuticu.,.
Institutum et museum mineralogicum.
lnstitutum et museum palaeontologicum.
Institutum et museum zoologiac et anatomiae
comparatae.
Institutum botanicum.
Hortus botanicus.
Apparatus geog-raphicus.
Museum artis antiquae.
Museum autiquitatum Rhenanarum.
Theatrum artis rccentioris.
Apparatus musicu.,,.
Apparatus graphicus.

Seminarii regii theolog·ici evangelici cxercitationes exegeticas et Veteris ct Novi Testamenti, historico-ecclesiasticas, 11istorico-dogruaticas, systematicas suetis horis modcrari pergent
professores ordinis theol. ev. KAMPHAVSEN, GRAFE, KRAF.FT, SELL, SIEFFERT, exercitationes et catecheticas et homileticas professor SACHSSE.
Seminarii regii theolog·orum catholicorum exercitationes exegeticas ct Vetcris et Novi
Testamenti, historico-ecclesiasticas, dog·maticas, tl1eologico-morales modcrabuntur professores ordinis
theol. cath. KAVLEN, FELTEN , SCHROERS, KIRSCHKAMP, excrcitationes catecheticas et
homileticas professor KELLNER.
Seminarii regii iuridici exercitationes moclerabuntur professores onlinis iur. KRVEGER,
ZITELMANN, BARON, LOERSCH, DE SCHVLTE.
De seminario regio philolog·ico dictum est sub nominibus professorurn ordinis philo.,.
BVECHELER, VSENER, ELTER et assistentis;
de seminario regio philologfae neolatinae sub nomine professoris FOERS1'ER ct lectori
de seminario regio pbilologiae anglfoae sub nomine JJrofessoris TRA VTMANN;
de seminario regio philologiae theodiscae sub nominibus professorum WILMANNS et li..,RANCK;
de seminario reg·io historico sub nominihus professorum NISSEN, MENZEL, RITTER, KOSER;
de seminario regio oeconomico politico sub nominibus p1·ofessorum G01,HEIN et DIETZEL;
de seminario regio mathematico sub nominibus professorum LIPSCHITZ ct KORTVM.

lf>

SCHOLAE
QV E IN ACADEMIA C MERALI E'l' GEORGICA POPPELSDORFIANA HABEBVNTVR.

In rei agrariac studium introducct initio lectionum DVENKELBERG Dr. director et Regis ab
intimi in admini tratioue consiliis.
Rerum ru ticarum admini trationem tradet semel p. h. id e rn.
Animalium recte producendorum cnlturam generalem tradet scmel p. h. i dern.
_Encyclopacdiam culturac teclmicac tractabit bis p. h. idem.
Conver ationi et scrninarii culturae teclmicorum exercitatione moderabitur idem.
Seminarii occonomici exercitationcs moderabuntm DVENKELBERG et RAMM Dr.
Agri ·olation m iv plantarum culturam specialem tradet quater p. h. RAMM Dr.
De rebus qua ad lac p rtineut a 0 ·et emel p. h. idem.
Doctrinam agrorum recte aestimandoru
xhibebit bi· p. h. DREISOH Dr.
Herbarum col ndarum artem uni versalem tradct bis p. h. idem.
De arte ·ilva colendi et. tuendi aget ter p. h. SPRE GEL rei silvestri praefectu .
D pomorum et vin arum plantarumque horti cultura disseret semel p. h. BEIS NER in hortorum colendorum arte inspector.
De olerum et leguminum cultura <lisscret bis p. 11. idem.
Chemiam organicam rci agrariae experimentalem tradet quater p. h. FREYTAG Dr. et professor.
Exercitatione ch miae analyticac in laboratorio instituet idem.
Chemiam agriculturae tractabit bi p. b. KREVSLER Dr. ct professor.
Botanicen oeconomicam plantarnmque morbos docebit quater p. h. KOERNICKE Dr. et professor.
Excrcitatione micro copicas et p hysiologicas ins ti tuet idem.
Hi toriam uaturalem animalium nou vertebratorum tradet ter p. h. BERTKAV Dr. et professor.
Physiolog-iam animaliurn experimentalern docebit bis p. h. et exercitationes in laboratorio moderabitur FINKLER Dr. ct professor.
Geogno iam xponet bis p. h. LASPEYRES Dr. et professor.
Exercitationes mineralog-icas instituet bis p. h. id em.
Phy icam experimentalem tractabit bis p. h. GIESELER Dr. ct professor.
Exercitatione pl1y ica mod rabitur idem.
Architecturam tcrrcnam doccbit bi JJ. h. id em.
.........,,
Mechanicen agTariam tradet semel p. h. idem.
Architecturam aquariam tractabit ter p. 11. HVPPER1'Z architectus.
Exercitatione in architectura aquaria moderabitur quater p. h. id em.
Geometriarn practicam exercitationibus mctiendi aequandique agro. adhibitis tractabit semcl p.
h. REI HERTZ Dr. ct privatim docens.
Al 0 ·ebram tractabit bi p. h. VELTMA N Dr.
Geomctria.m analyticam ct analy ·in supcriorem traclct tcr p. b. idem.
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Geometriae elementaris partem et geometriam descri ptivam demonstrabit bis p. h. idem.
Exercitationes efficiendi graphides mathematicas calculosque instituet quater p. h. id em.
Artem concipiendi et praeparandi structuram viarum, canalium etc. demonstrabit bis p. h. KOLL
magister.
Geometriam practicam explicabit quater p. h. i cl em.
Exercitationes geodaeticas moderabitur idem.
Arti geometrice delineandi exercendae praeerit quater p. h. idem.
Oeconomiam politicam sive nationalem explicabit ter p: h. GOTHEIN Dr. et professor.
De iure administrationis aget bis p. 11. SCHVMACHER Dr.
Ius agrariam docebit semel p. h. idem.
Piscium curam tractabit · semel p. h. LIBER BARO DE LA VALETTE ST. GEORGE Dr. et
professor.
De animalium domesticorum morbis acutis et epidemicis clisseret ter p. h. SCHELL veterinarius.
De dignoscendis equorum corporibus exponet semel p. h. id em.
Apium curam tradet bis p. h. POLLMANN Dr.
De primo auxilio in casibus repentinis ferendo aget bis p. h. EIGENBRODT Dr. et privatim
docens.
Praeterea demonstrationes rusticae atque excursiones botanicae, geognosticae, rusticae, silvaticae instituentur.

"

SCHOLA.E HORARVM ORDINE DISCRIPTAE

.3

SOHOLAE HORARVM
THEOLOGICAE
IVRIDICAE
EVANGELICAE

CATHOLICAE
h. VII
Ius matrimoniale sernel Kahl
P. 0. - Ins ccclcsiasticurn
quater idem.

b. VII

Theologiarn Veteris Testamenti quater Meinhold P. E.

- - -- - - - - - -h. VIII

------

- - - - - - -- - - -1 - - - h. VIII

h. VIII
Theologiae. dogmaticae p. I
Exercitationes Hebraicas ter
Ius mercatorium,cambiale, maKamphausen J: 0. 1 - Theo- quotidie Simar ,P. o:
ritim-iim' quinquies de Schulte
logiae dogmaticae p. I quater
P. 0. - Exercitationes imis
Sieff ert P. 0. -- Sermones ab
canonici in seminario semel
Elihu habitos semel Meinhold
idem. - Ius criminalc quinP. E.
quies S euffert P. 0. - lus
administratioois quinquies Kah 1
P. 0. - Ius matrimonialc semel
idem.

*

*

*

Philosophiam iuris eiusquc
historiam quater I. B. Meyer
ord. philos. P. 0.

ORDINE DISCRIP'rAE
IEDIOAE

PHILOSOPHICAE

h. VII
Gynaecologiac partcm s mel V it P. 0. Cursum microscopi.curn nnatomiac pathologicae
bis Koester P. 0. - Anatomiam genemlem
ter de la Valette St. George P. 0. - Medicinam forcnsem bi · Un °·ar P. E. - Osteolog-iam et yndesmolog·iam tcr S chi e ff erd cc ke r P. E. - Chirurgiam propaedeuticam
ter Witzel P. E. •- Hi 'toriam rnedicinae emel
idem.

h. VII
De Aristotelis Org·ano bis Neuhaeuser P. 0. - Geographiam Europae quater Rein P. 0. - Historiam expeditionum
polarium bis idem. - Exercitatones micros co picas bis Lu dw ig P. 0. -Grammaticam theodiscam bis Birlinger P. E. De antiquitatibus theodiscis bis idem. - Inscriptiones Graecas
semel Elter P. E.

Ii. Vlll

h. VIII
Fxercitationes chemica quotidie usque ad h. v Kekule
P. 0., Anschuetz P. E., Klinger P. E. - Philosophiam iuris
eiusque historiam quater I. B. Meyer P. 0. - Logicen quinquies N euh aeuser P. 0. - Quaestiones botanicas usque ad
h. v quotidic Strasburger P. 0. - Historiam philosophiae
recentioris ter Ben cl er P. 0. - Exercitationes microscopicas
bis Ludwig· P. 0. - Colloquium de zoologfa et anatomia
comparata semel idem. - Zoologiae et anatomiae comparatae
stuclia sin"g-ulorum usque ad h. v quinquies idem. - Palaeontologiae et g·eologiae tudia singulorum usque ad h. r quotid.i~
Schlueter P. 0. - Societatem Indicam bis Iacobi P.O. - Elem,e nta linguae Sanscriticae ter Iaco bi P. 0. - Oeconomiae
publicae partem g·eneralem quater G othein P. 0. - Syntaxin
linguae Graecae ter Klein P. E. - Arthropodum historiam
naturalem ter Bertkau P. E. - Introductionem in studium
in ectorum semel idem. - Chemiam· quantitativam semel Klinger P. E. - Toxicologiam bis idem. - Inscriptiones Graecas
semel Elter P. E. - Topographiam et historiam Vrbis Romae
bis idem. - Colloquium philosophicum emel idem. - Jnstitutionum Germanicarum historiam his Buchholz Dr.

Cur um micros ·opicum anatomiac patholog·icae bis K.oest r P.0.-Pathologiamgeneralem quater id cm. linicum ophthalmiatricum ter Sacm i sch P. 0. - Cursum functionum oculi pcrturbatarum diagnosticum semel
id m. - Cursum microscopicum ter de 1a Va1et t e St. Georg-e P. 0. - D monstrationes
et exercitatione mi -roscopica · ter i cl em. l\fethodos aeg-rotornm xplorandorum semel
Leo P. E.
0

SOHOLAE HORARVM
THEOLOGICAE
IVRIDICAE
EVANGELICAE

CATHOLICAE

h. IX
H yrnnologfam semel Kr af'ft
P. 0. - Genesin quater Kamph a usen P . 0 . - De operibus
caritatis in ecclesia evangelica
semel Sach s s e P. 0. -- Librum
Jobi quater M e inhold P. E.

h . IX
Vaticinia Messiana quater
Reu sc h P. 0. - Historiae ecclesiasticae p. II quinquies
S chr o e r s P. 0 .-Actus aposto lorum semel F e l te n P. E.

h. IX
Ins privatum Germanicum
quinquies d e Sch ul'te P. 0. Exercitation es iuris canonici in
seminario semel id e m. - Pandectarum p .I quotidieKru ege r
P. 0. - Processum crimina lem
quinquies ,Seuf'fert P. 0. Historiam iuris et impedi Gc rmanici quinquies Loer s chP.0.
- Ius Borussicum priva tum
quinquies B a ron P. 0.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - --

h. X

h. X

h. X

Hymnologfam s.emel Krafft
P. 0. - Historiae ecclesiasticae
p. III quinquies idem. - Theologiae practicae p. I quinquies
Sachs s e P. 0. - Historiae
ecclesiae universalis p. I quinquies Sell P. O. - - Librum
Sa:rimel semel ·Me inhold P. E.

Theologfae dogmaticae p. III
quater R e u s ch P. 0. - Th~ologiam homileticam et catecheticam bis id e m. - Introductionem in archaeolog·iam artis
sacrae bis Schroer s P. 0. Theologiae rnoralis p. II ter
Kirschkamp P. 0. - In troductionem in N. T. libros quater
F e lt e n P. E.
·

Historiarn iuris Romani quinquies Krue g er P. 0. - Pandectarum p.III (ius hereditarium)
quater Zitelmann P. 0. - Ex
Pandectis ius circa farnilias seme l L a nd s b e rg· P. E.

- - -- - - - -- -- - - 1 - - · - - - - · --

h. XT
Epistolam Pauli ad Romanos
quater Graf e P. 0. - De op eribus caritatis in ecclesia evangelica semel Sach ss e P. 0. Orationem I esu montanarn ter
FabriP.0.H.- Librum Samuel
semel Me inhold P. E.

h. XI

h. X[

Theolog-iam mora lem ter
Lang e n P. 0 . - Epistolam ad
Romano s ter id e m. - Liturg-icen ter Kellner P. 0. Th eologi ae rnoralis p. II bis
Kir s chkarnp P. 0. -Propaedeuticen meta physicam theologiae bis id e m. - Historiam
litterarum christianarurn antiquarum ter F e c h trup P. E. Symbolice n semel i d e rn.

Proce::;sum civilem ordinariurn
quinquics End e mann P. 0. lus g-entium quater Hu e f'f'cr
P. 0. - lnstitutiones iuds Roma ni qninquies Zi te lma,n nP. 0 .
- P andectarum p. U (ius oblig ationurn ) quater Baron P. 0.

0 RDINE DlSURIP1'AE
1\IEDICAE

I?HILOSOPHICAE

h. IX
Physiolog'iam g·eneralcm spccialisquc p. I
quinquies Pflueger P. 0. - Laboratorium
anatomicum ab h. 1x ad I quotidie de la Valette St.. George P. 0. una cum Nus s baum
P. E. et Schiefferdccker P. E. - Clinicurn
et policlinicum chirurgicum quo ti die Tr c n delenburg P. 0.

h. IX
In ·titutionum civilium historiam comparatam semel Vs ene r
P. 0 . ...:.... Psychologiarn paedagogicam quate r I. B. Meyer P. 0.
- Metaphysiccn quater Neuhaeuser P. 0. - Historiam Romanorum :mtiquam quater Nissen P.O. - Mineralogiam specialcm (JUator La s peyres P. 0. - Fundamenta et originem
crustac terrcstris semel idem. - Mineralogiae studia sing-ulorum u quc ad h. I quater idem. - Nibelungiadem quater
Wilman11s P. 0. - Philosophiam religionis ter Bender P. 0.
- ScriptorC'S Indico · bi s Taco bi P. 0. - Grarnmaticam comparatam tc·r I a co bi P. 0. - Quaestiones physicas expel'imcntales usqur ad h. xu quotidie Hertz P. n. - Calculi diff'C'rentiaJis et intcgralis el emcnta bis Kortum P. E. - Hi 'toriam
cloquentiae apud Graecos senrnl Klein P. E. - Chemiae organicae clementa ter Anschuetz P. E. - Exercitationes practicas de coloribus e resina emp_ reumatica praeparatis usque
ad h. xir SC'mcl An . chuetz P. E. et Brcdt Dr. - Plantas
officinalf~s bis Schimper P. E. - De Vondel poeta semel
FraHck P. E. - Excrcitationes de vocibus Germanis semel
id e m. - Phannaciae p. II semel Kling·er P. E. - Chemiam
alimcntorurn sernel id c rn. - Cherniam quantitativam semel
idem. - GMgraphiam animalium sernel Voig·t Dr. - Planetarum ct cometarum perturbationes bis Moennichmeyer Dr.
- Exercitationes calculi astronomici :emcl idem.

h. X
h. X
Clinicum et policlinicum chinug·icum quotidie
Dcmosthencm quater V s cner P. 0. - Jnstitutionum civilium
T1·endelenburg· P. 0. - Clinicum medicum historiam comparatam semel idem. - Chemiam anorganicam
quotidie ab h. x 8/ 4 Schultz P. 0.
expcrimentalem quinquie. Kekule P. 0. - Aristotelis philosophiam bis I. B. Meyer P. 0. - Exercitationes crystallog-raphicas 1u,que ad h.1 semel La s peyres P.O. - Grammaticam
linguae Goticae ter Wilmanns P. 0. - Elementa astronomiae
quatcr Schoenfeld P.O. -Palaeontologiam cum exereitationibus quater aut quinquies Schlueter P.O. - Exercitationes
archaeologicas semel Loeschcke P. 0. -Calculi differentialis
et integralis elementa bis Kor turn P.E. - Grammaticam ling·uae
Germaniae inferioris ter Franck P. E . - Optices theoriam
quater Lorberg P. E. - Chemiae physicalis capita bi idem.
Ornithologiae capita semel Koenig Dr.

h. XI

I

Clinicum medicum quotidie Schultze P.O. De generationc semel Kochs Dr.

h: XI
Plautum quater · Buecheler P. 0. - Epigraphica semel
idem. - Mechaniccn analyticam quater Lip s chitz P. 0. Seminarium math rnaticurn bis idem. - Historiam sculpturae
Italicae ter I us ti P . 0. - Botanicen g·encralem quinquies Str a ·burg· er P. 0. - · De plantarum aclaptatione emel idem. Seminarium historicum semel Mc n z e I P. 0 . - Artem metricam
neolatinam ter Foerster P.O. - Seminariumneolatinum semel
idem. - ExcrcitationC's societatis litternriae semel Berger Dr.

SCHOLAE HORARVM
THEOLOGICAE
IVRIDICAE
EVANGELICAE

OArrHOLICAE

h. XII
Introductionem in N. T. quinquics Si effort P.0.-Historiam
temporum circa Christum naturn
ter Grafe P. 0. - Proseminarium ad N. T. spectans semcl
idem.- Herderi theologi vitam
et scripta semel Sell P. 0. Tl{eologiam symbolic.am quater
Bratke P. E.-Historiam sectarum protestantismi semel idem.

h. XTI

h. III
eminarium catecheticum sernel Sachsse P. 0.

Historiae ecclesiasticae p. Ill
quinquies Langen P. 0. Epistolam ad Galatas sernel
i d e m. Geneseos partem
priorem quatcr Kaulen P. 0.
- Seminarii theolog-ici excrcitationes ad V. T. adhihcndas
bis i de rn. - Seminarii theologici exer citation0s homileticas scmel Kellner P. 0.

h. XII
Processum civilem extraordin.arium semel Endemann P.O.
- Processum concursus bis
id em. - Encyclopaediam et
mcthodologiam iuris quater
Baron P. 0. - Pandectarum
p. JI (ius obligationum) quater
Landsberg· P. E.

h. III
Juri s l'riminalis partis II capita sclecta semel Seu ffe rtP.0.

h. IV
h. IV
h. IV
eminarium catecheticum sePatrologiam bis K cl l n e r
Iuris criminalis partis II camel Sa chss e P.O. - Colloquia P. 0. - Hermeueuticen biblicam pita selecta semel Seuffert
de quaestionibus dog-maticis se- bis Kaul en P. 0. - Symbo- P. 0. - Ordinem iudiciorum
mel Fabri P. 0. H.
licen semel F echt rup P.E.- privato1·um bis Pflueger Dr.
Actus apostolorurn bis F e lten
P. E.

ORDINE DISCRIPTAE
lVIEDIOAE

PHILOSOPHICAE

h. XII
h. XII
Exercitatione · pra tica · in clinico gynncco- 1 cminarium historicum semel Menzel P. 0. - Calculum
logico quotidie Veit P. 0. - De morbi orga- interpolatorium et quadraturas mechanica bis Schoenfeld
norum digestionis bis S hultze P. 0. - De P. 0. - Phonologiam latinam et neolatinam quater Foerster
morbis sanguinis et mutationi · materiac ·emcl P. 0. - Seminarium neoJatinum semel idem. - Zoologiam
id e rn. - Demonstration s et exercitationc · generalem et anatomiam comparatam bis Ludwig P. 0. microscopicas physiolog-iam 0 ·eneralem illu- Phys iccn cxpcrimentalem quater Hertz P. 0. - Monumenta
lini- musei archaeolog-ici semel Loeschcke P. 0. - Monumenta
strftnte ter ehaaffhau en P. 0. H. cum et policlinicum morborum cutis ct syphi- scen ica bis i cl em. - Hi toriam picturae Graccorum ter id e m.
liticum bi, Do11trel pout P. E. -ur um - Oeconorniae publicac pa1-tem spccialem quater Dietz e l
lar 'ngo copiac bi · Leo P. E.
P. 0. - Introductionem in philosophiam bis Ma rt i us Dr. Historiam Jittct·nrum theodi carum recentiorum quatcr Berg-er
Dr.
Exel'citntioncs societatis litterariac semel idem.

- -.-,
h. II
ur um phy io log·iae cherni ae bi · P flu o• r
P. 0. - · Cursum ophthalrnoscopicum semel
Saemi ·c h P. 0. - De o uli morbi int rioribus
semel id e m. - Cur um fa cia · applicandi bis
de Mos eng·eil P. E. - Policlinicum otiatricum
bis h. 11½ Wal b P. E. - De infantium morbis
cum clemonstrntionibu • clinici · bi · Ung- ar P.E.

h. II
Exereitationes botanicas microscopica · bi S tr as bur(/' er
P. 0. - Quacstiones experimentales u ·que ad h. VI quinquie
H c rt z P. 0. - Exercitationes in laboratorio ph~rsico u que ad
h. n bi · i cl em. - Excur fone botanicas emel Sch imper
P. E. -- Artcm dclineandi et fing-endi bis Kuepp e rs Prof.
1

h. III

h. III
I
Cur ·um ph_y fologiac chemicae bis Pf Luc g c r I Excrcitationes chemicas ad us um tironum usque ad h. VI
P. 0. Cursum ophthalmoscopicum scmel scmel K e k u 16 P. 0. - Exercitatione · botanica microscopica
a emisch P : 0. - Pharmacologiam una cum I bi Strasburger P. 0. - Chronologiam Romanam et medii aevi
Formulari quater Binz P. 0. - Clinicum psy- bis M: en z el P. 0. - Exercitationes palaeographicas bi · idem.
chiatricum bi Pelman P. 0. cneri - Lcctiones Arabicas bis Pry m P. 0. - Societatis Arabicae
humani hi toriam primitivam bis Sch a a ff- exercitatione · scmel idem. -Historiam Fausti et GoethiiFaustum
h ~~ u · en P. 0. H. - Encyclopaediam arti sernel Bi rl in g· er P. E. - Artem delineandi et fingendi bis
medicae ·emcl idem. - Cursum ad intro- Kuc pp c rs Prof. - Doctrinam proportionum emel idem.
ductionem in hi ·tolog'iam pathologicam ·emel
Ribb ert P. E. - Cursum receptandi scrnel
Geppert Dr.

- - - - - - - - - -- - - -- - - - - -- 1- - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - h. IV
h. IV
Cursum dcmonstrativum anatomiae pathoPrincipia cognoscendi semel Bender P. 0. - Zoologiam
log'icae bis Ko ester P. 0. - Psychiatriam generalem et anatomiam comparatam quater Ludwig P. 0. ·
forensem scmel Pelman P. 0. - De morbis - Geolog·iam Germaniae septentrionalis et excursiones g·eolosyphilitici ·emel Doutrelep ont P. E. - g·icas semel Schlueter P. 0. _:_ Grammaticam Ang·licam recenAnatomiampla ticam cmcldeMo cng ilP.E. tioremterTrautmann P.0.-LinguamPersicam recentiorem
- Policlinicum medicum quinquies Fin kl er ter Prym P. 0. - Societatis Arabicae exercitationes semel id em.
P. E. - D ca u ·is morborum emel idem. - - Hi toriam morum et opinionum saec. XVI semel Gothcin
Cur ·umadintl'oductioneminhistologiampatho- P.O. - Motuum civilium Galliae hi toriam quater Koser P.O.
0
lo ·icam scmel Ribb rt P. E. - Cur um per- - Seminarium mathematicum semel Kortum P. E. - Pharmacu ionis et au cultationis emel Leo P. E. - ciae p. II semel Klinger P. E. - Gcog-raphiam animalium
De cog-noscendi · ct mcdendis morbis mulicrum scmel Voig·t Dr.
bi Kruk en berg- Dr. - Diag-nosti<'C'n chemicam et microscopicarn bis Bohl an <1 Dr. - De
lierniis abdorninalibus scmcl J., ig- e 11 ur o cl t Dr. 1

SCHOLA.E HORARVM
THEO LOG ICAE
IVRIDICAE
EVANGELICAE

CATHOLICAE

h. V

lt. V

I

Seminari um hornileticum semel
Se~ninarii tbeo logici excrcitaSachsse P . 0 . - Colloquia de tioues dogmaticassemelSirnar
quaestiouibus dogrnaticis scmcl P.O ., h'.istorica s semcl Sc l~rocrs
Fa bri P. 0. H.
· P . 0., ad theologfam moral em
spectantes semel Ki n,ehkarn p
P. 'o., exegcticas ad N. T. spectantes semel F c l ten P. K Seminarii theolog·ici. cxercita tiones catechetiens scmcl K C'l l ncr P. 0.

h. V

'i

Exercitationes iuris mercaturae et cambiorum sernel Endemann P.O. - Gailnstitutiones
in serninario semel Kr ,u eger
P. 0. - Ius bonorum ecclesiasticorum bis Hu e ff er P. 0. F.xcrcitationes iuris Germanici
r in seminario semel Loe r s c b
P. 0 . - Exercitationcs exege: ticas semel Zi telmanu P . 0.
eminarium iuddicum semel
idem. - Causas et ore et stilo
I trnctandas in seminario semcl
Baron P. 0.
1

-- •- -.-.

h. VI

h. YL

Semina.rium exeg·etieum V. et
N. T. K.amphausen P. 0. ct
Graf c P. 0. - Exercitationes
seminarii ad historiam ecclesiae
et dog·matumspectantes Krafft
P. 0. et Sell P . 0. - Seminarium systematicum Sieffert
P. 0. - Seminarium homileticum semel Sachsse P. 0.

S~minarii thcolog'ici CX('rcitationes dog·maticas scmel Simar
P.0., histori_cas semel Sehr o crs
P. 0., ad theo log-iam morulcm
spectantes semcl Kir sc hk a mp
P. 0., exegeticas ad N. T. spcctantcs semcl Felten P. E.

-- - - -- - - - -- -

.a

------1 - - - - - --

h. VI

I
i

1

Excrcitationes iuris rnercaturae et cambiorum semel Endem aIJ n P.O.- Gai Institutionesin
scrninario semel Krueger P. 0.
- Exercitationes iuris GermaniciinserninariosemelLoersch
P .0.-Excrcitationesexeg-eticas
serncl Zit e lmann P.O. -Seminarium iuridicum semel idem.Causas et ore et stilo tractanda
in seminario semel Baron P. 0.

1:

ORDINE DISCRIPTAE
MEDICAE

PHILOSOPHICAE

h. V
Cursum demonstrativum anatomiae pathologi cae bi Ko ter P. 0. - Pathologiam o·eneralem emel idem. - Akiurgiae capHa electa
Remel Tri;rndelenburg P. 0. - Hygieinen
quater Finkelnburg P. E. - Anatomiam
topographicam ter u , baum P. E. - De
morbis narium et faucium semel vValb P. E.
- Cursum percussionis ct auscnltationis ter
L o P. E. - Anatomiam et physiolog·iam
medullae spi11alis et cerebri hominis Th omsen Dr.

h. V
Ohemiae organicae capita selecta sernel Keku le P. 0. Historiam Europac inde ab a. 1660 ad 1789 quater Ritter P. 0.
- Proserninarium theodiRcum Heme! Wi lmanns P.O.- Principia
cog·no cendi semelBender P.0.--Historiam morum etopinio11m11
saec.XVI semel Gothein P.O. - Historiam doctrinarurn politicarum semel Dietzel P. 0. - Seminarium oeconomicum semel
iclcm.-Seminarium nrnthematicum sernc!Koetum P. K- Oo llo quium de comrnentationibus ad chemi:un organicam pertincntibus
semclAnschuetzP.E.-Seminariumtheodi cumsernelFrantk
P. E. - Geologiam genexaJem quater Po hlig- Dr. - Introductionem in plantarum phanerogamarum systerna semel Schenck
Dr. - Plantarum scandentium, epiphyticarum sirn. biolog·iarn
semel i dem.-Elementa practica chemiae organicae semcl Bre dt
Dr. - Plantarum determinandarum exercitationes semel Noll Dr.

h. VI
h. VJ
Oursum operationum chit'urgicarum quotidie
Seminariurn philologicum sernel B uech eler P. 0., bis Vsener
Trendclenburg P. 0. et Eigenbrodt Dr. P. 0., serncl Elter P. E. - Excrcitationes de arte historicas
De clirnatibns scrnrl Finkelnburg P. E. semel Iusti P. 0. - Seminarium historicum scmel Nissen
P. 0., item Ritt er P. 0., item Kos er P.O. - Proseminarium theocli ·cum semel Wilmanns P. 0. - Serninarium geographicum
sernel Rein P.O. - Serninarium Anglicum semel Trautmann
P. 0. - Colloquium physicum semel Hertz P. 0. una cum
Richarz Dr. - Seminarium theodiscum semel Franck P.E. Palaeontologiae p. I bis Po hlig Dr. - De cendentiae theoriam
bis idem. - Elasticitatis theoriam semel Ri charz Dr. - Plantarum cleterminandarum exercitationes semel No 11 Dr.

h. VII

h. VII

Seminarium philolog-icum semel Buecheler P. 0., item Elter
Cursum operationmn chirurgicarum quotidie
Tr en del en burg P. 0. ct Eigen bro d t Dr. P. E. - Seminarium historicum semel Nissen P. 0., item
Ritter P. 0., item Koser P. 0. - Seminarium Anglicum semel
Trautmann P. 0.
h. post stat.
Seminarium physiolog·icum quotidie Pflueger
P. 0. - Exercitationes rite obducendi cadavera
Koester P.O. - Laboratoriurn pathologicum
quotidie idem cum Ribbert P. E. - Laboratorium pharmacologicum quotidie Binz P. 0.
una cum Geppert Dr. - De principiis generalibus pbilosophiae naturalis emel FuchsP.E.
- Electrotherapiam et clcctrodiagnosticen bi ·
id em. - De morbis inficientibu, semel Rib bert
P. E. - Cursum technicum bacteriolog'iae quotidie idem. - Studia in laboratorio policlinico
Walb P. E. - De vaccinatione semel Ungar
P. E. - Exercitationes practicas vaccinationis
bi idem. - Our um operationum obstetriciarum quater Kock s Dr. - Cursum laryng·oscopiae et rhinoscopiae bis Burger Dr. De morbis narium et laryngi capita selecta
semel idem. -De hypnotisrno em l Ko c h s Dr.

h. post stat.
Exercitationes astronomicas practicas Schoenfeld P. 0. Seminariurn oeco11omicum Gothein P. O. - De Kantii philosophia ernel Schaar sch rn id t P. E. - Exercitationes in contrapuncto emel Wolff P. E. - Exercitationes instrumentis musicis
concin ntium bis idem. - Organi tractandi artem id em. - Historiam artis Aeg·yptiae semel Wi cdema nn Dr. - Historiam
litterarum Ang·licarum antiquiorum ter Morsbach Dr. Ling·uae Anglicae recentioris _exercitationes ter id em. -- Kantii
criticen rationis practicae semel 1:arti u s Dr. - Exercitationes
psychologicas practicas id cm. - Theoriae aequationum differentialium capita bis Minkowski Dr. Formarum quadraticarum theoriam et applicationes ter idem. - D e delineationibus topographicis et geographicis bis Reinhertz Dr. Fo sili a. formationibu Stratis propria ter Ra uff Dr. - De plantarum modo movendi semel No 11 Dr. - Astronomiae theoreticac
p. I quater D eichmue ller Dr. - Linguae Francogallicac
rudimenta bis Lor ck Dr. - Scriptoris Gallice vertendi exercitationes bis idem. - De Gallica poesi saec. XIX semel idem.
- Exercitationes stili Graeci et Latini bi. Brinkm < n n Dr.
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